Hriah Sinith

Betragitintget
ower
Dantets 20.0
OG
abentaringen

BS
1556
.S56
1907h
c. 2

HER.

# 2xtah Exilh 

## B3encoghing gex

Oper



00 ry
AGrimit Smith.


## Betragtningex

over

## Manitls Mou 听 Anbertharimgert

## fiftatirus Suar paa Jotaftirns Sorudigelfer

En forflaring Vers for Vers af Disfe vigitige bibelfe Bogar

## $21 f$ llriah Smith

forfatter af ,"Iationermes ltnder", "Here and Hereafter", "Looking Cnto Jesus", "Bynopsis of Present Truth" 03 andre Darper ober bibelife Emuer

[i] | adVEntisi |
| :---: |
| HERITAGE center |
| James whi:e Lbray |
| andews university |

Pacific press publishing Compan! 2liountain $\mathcal{D}$ iew, $\mathfrak{S a l}$.
Portland, ( Oregon. Kegina, Saif, Canada. Kamios rity, llto.

Entered, according to Act of Congress, in the year 1897, By URIAH SMITH,
In the Office of the Librarian of Congress, at Washington, D. C.
Also Entered at Stationer's Hall, London, England.
Copyrighted, 1907, by Mrs. Uriah Smith. ic:


 Thi faa vibuer 2poftelen Jubas: "Men om bisfe har ogfan (5nof, ben fovende fra Kbam, fpact og jagt: Se, f̧erren fommer med fitue mange Suitibe hellige for at hotbe Dom over alle og fraife alle ngubelige blandt bent for alle beres llgubelighebs bjerninger, fom be Gar bebrevet, og for alle be formaftelige Orb, fom be har talt imod ham, be ugubelige Syubere." Juba 14, 15 . Denne op= Goiebe og forite forubigelfe raffer helt ned til zibens (5nbe. Dg i alle mel= lemliggenbe Tibsalbre har anbre frotubigelfer lydt vebrørenbe alle vigtige Begiventeber i Siftoriens flore Drama.
2. Maar bisje ftore Regivenheber er indrufue, har bet blot varet foifotienz Soat paa, gyab formbitgelferne har erflatet fulbe ffe. Og faalebes bar ber mibt unber be fabig forbanbembarende Bevifer paa Memmitemes fortiquetheb og ben Bang paa sang bevibute Jilintetgiørelfe af Menneftenes whaner bele

3. Tet er for at bentebe Spmartiombeben pan nogle af bisfe zorubjigelier og be hiftorifte Bibnesburb om Deres Opfyibelie, at Denne Bog er ftreven. Ta= niels $\mathfrak{B o g}$ og Mabenbaringen er valgte $i$ bette $\bar{z}$ iemeb, forbi bişe Wpgers For: ubjigelfer i nogle Sjenfeenber er mere birefte end bem, ber findes $i$ andre profetife Boger, og beres ©pfyldelfe mere iomefalbenbe. Wi har et trefoldigt formaal for Die: 1) at faa en Joritaalfe af bisfe Mogers ejne unberfulbe Bibuesbyro, 2) at gione os beffent med nogle af be vigtigite og meft interesfante Begiven: heder i civiliferebe Rationers filitorie og marfe ob, hoor noiagtig frofetierne, af boilfe nogle beroede paa fjernt fremtioige sowbelfers lubvitling, er bleven opfylbte i bi引fe Begipentigeber, og 3) heraf at brage vigtige Qcerbomme med sjent fun til be praftife suiteupligter, l'arbomme, gione iffe nbeluffenbe for founbue Tibers Larv, men tillubervisning for ben nulevenbe Elagt.
4. Taniets $\mathfrak{B o g}$ og Yabenbaringen er iffe Mobparter til hinanben. De ftaar ganfte maturlig Sibe ont Sibe og bør granffes tilfammen.
5. Bi peb gobt, at ethoert Forigg paa at forflare bisje Boger og at an= venbe beres $\mathfrak{P r o f e t i e r}$ bliver betragtet med alminbelig $\mathfrak{j}$ antro, in mpoer enbog Moditand. Det maa meget beflages, at nogle Fele af ben Wog, fom mexten af alle anfes for Gubs áaberbarebe $\mathfrak{B i l j e}$ til Menneffene, bliver betragtet bette £q马. Der er bog en Rjenbsgierning, fom di i folgende paragraf pil hen=
 over og anvifer et Mibbel inob benne Bantro.
6. Der er nemlig to alminbelige Syitemer, fom Bortolferne bolber fig til ifit foripg paa at forflare Sfriften. Det farfe er bet nugitiffe eller billeblige ©nitem, fom Srigenes pufanbt, ber ex en ©fam for al fund fritif og en forbanbelfe for Seriftendommen. Det andet er en ligefrem bogitavelig Forflariug, fom faabanme Mert fom Tyibal og Quther bar brugt, og ben banner ©runb: volben for ethpert Fremftribt, ber til bente सib er giort i Reformationen fra bet romerffe Frafals. Fet førfe ©yitem forubiatter, at ethoert Bibne3byrb har eft myfiff eller ftiult Mening, huilfet bet er $\mathfrak{F o r t o l f e r n e s ~ P l i g t ~ a t ~ f a a ~ f r e m . ~}$ Tet antet tager ethoert Bibuejburb i bets meft ligefremme og bogitavelige Retybning, unbtagen hoor ©progets velbefienbte Megler vifer, at Mbtroptene er figurlige og iffe bogitavelige. Og huabjombelit der er figurligt maa forflares ved aubre Dele af Bibelen, Guor ber tales bogitaveligt.
7. ©fal man $\ddagger \mathfrak{p l g e}$ Srigeneら' myifite Metobe, faa penter man forgicues
 gen effer af nogen anben $\mathfrak{B o g}$ i Bibelen; thi bette Syftem (beriom man ellers
 windifrantede subbildningstraft, byorfor ber ba ogia paa benue Sibe er lige: faa mange foritiellige yorflatinacr af Sfriften, fom be forifiellige Forfattere gar havt forffiellige \&uner. Den bogitavelige foiflaring3maabe har berimod del
 forbanfet wed at fe, hoor Cetfattelige og tybelige mange Steber i ben bellige Sfrift paa en Bang bliver, naar be betragtes fra bette Etanbpuntt, paa famme Tib fom be ifplge ethuert aubet Enytem er marte og uforitaaelige. Man ind: rømurer gierne, at Bibelen bruger mange Billeber, og at meget af bet, iom finbē̉ i be Kager, pi Ger betragter, er frentifillet i et figurligt Gprog. Mren vi paa= ftaar ogfaa, at ©friften ifte inbeholber nogen figurlig Talemaabe, fom ben iffe et eller anbet Sted forflarer med tybelige Drb. Fenue 2ffanbling fremlagges fom et oprigtigt foripg pan at forflare 叉antiels og Mabenbaringens $\mathfrak{R o g}$ i $\operatorname{Dver}=$ ensifemmelie med bet mapute ธyitem.
8. Man maa paa ingen Maabe efterlabe at granffe i Profetierne; thi bet
 paa $\mathfrak{p o r}$ Sti, fon baabe Davib og Weter tybelig vinuer. Sat. 119: 105; 2 Fet. 1: 19.
9. Man fan iffe trenfe fig nogen mere ophgiet Beffiaftigelfe for Sinbet
 Regunbelfan, ibet han fer frem giemtem alfe Xiber, ved fiu Mand har oplyit Frofeterne om be tilfommenbe Fegivenheber til blavi for bem, buis soo bet vilbe blive at gaa bem imøbe.
 Sienbenterte paa be fibite Fage. Engelen fagbe til Taniet: „Og bu, Faniel, lut bu til for Srbene og foriegl Bogen indtil Enbens Tib! Mlange fat ivrigt granife, og fuubifaben ffal vorbe megen." Dan. 12: 4. Det er falbet $\mathbf{i}$ por Sob at leve $\mathfrak{i}$ bent Tib, ba Bogen fulbe oplabes $\mathfrak{i}$ Sverensfemmelfe meb bet, fom (Engelen vifte $\mathfrak{D a n i e l}$. Ben er nu iffe laxngere tilutfet. Seglet er fiemet,
billeblig talt．Mange granfer ivrigt，og Runbffab i enhuer Bidenffabsgren gar tiltaget $\mathfrak{i}$ en forbaujende brab；men Det er tart，at bemue Frofeti ifar peger paa，at ber ffulbe blive megen תundifab angaaenbe be Profetier，byis feenigt er at oplyfe os on ben Tib，hoort di lever，om fropetidelis（Fube og om bet，fom
 $\mathfrak{r} 0$ nge，fom feal Horybde fine Fienber og frone entiger af fine Benner med
 ffab om bente bsjenftand bliver mangiolbig，er et af ben nervarende Tibs glas＝ belige Tegn．S over et halvt Sunbrebe gar bar iyje fra bet profetiffe Orb tiltaget，og bet lyjer meb en fterft forget（Blans paa vor wib．

11．Tette fes iffe i nogen Del af（subs 〇bb fáa tybelig fom i Daniels Bog og 2abenbaringen，og vi har curuib til at lyfonfe os fetp besangaaenbe； thi ingen anden $\mathfrak{D e l}$ af bette $\mathfrak{D r b}$ indeholber fa mange $\$$ rofetier，fom hento $=$
 ber faa mange profetife 反iaber，ber maar til Emben．S maen andre Woger er Den fore Æceffefolge af Begivenheber，fom forer os til Yiaabetibent Slutnitg og til ben evige 及ilftands Birfelighed，faa ubforlig og upingtig fremftillebe．

 pller fremftiller faa ubitraft alfe sibens fremtoninger，baabe i foiff，moralfe og politift நenfende，boormed alt 马ammerens og Hgubelighebens Balde paa ⿹or＝ benfat enbe og beu evige $\mathfrak{R e t f a r b i g h e b s ~ \Re e g j e r i n g ~ b e g u n d e . ~ D e t t e ~ \mathfrak { B a t ~ f r e m = ~ }}$
 ber ved Tantels＊iog og 2abenbaringen，ber gibtil fyes at bave varet altfor alminbelig overfete eller bortforffarede．

12．Fer jones iffe at pare nogen ßrofeti，man fan have fan liden（5xumb til at misforitan fom ©antels Bog，far boab bens fovedindgold angant，ibet ben blot med Sparfonthed benter fterfe figutige llotryf，forflarer alle be Sym＝ boler，ben frempraer，og henlegger fine Begidenteder indenfor be profetiffe Tios＝ perioders uxagtige（strufer．Tell ubpeger Mesfias forite fomme med faa tlare on tybelige Orb，at bet Gar bragt Spberne til at ubtate en Forbommelfe over enbuer，fom forfoger at forflate ben．Tesuben aftegner ben be fore Sm：



13．Singen Beitrabelfe for rettelig at forftaa Mabenbaringent Bog begnoer paa nogen Maabe at mbfylbes；thi Brofetiens jeerre bar felo ubtalt ell Bel＝ figuelfe doer ben，fom lafer，og De，fom harer bente Frofetieg Orb og bevarer det，fom er flevet $i$ ben；thi Tiben er nar．Sg bet er $\mathfrak{i}$ ber oprigtige Seenfigt at fume biorage noget libet til at erbolbe deme funbfab，ber i ovematforte Drb er ontalt，iffe blot fom noget，ber er muligt，men ogian prispardigt，at pi forigger at fortlare bente Bog i Soerensfemmelfe med ben bogftavelige for＝ tolfninghreget．

14．Wi fer med den bybefte J̌uterejfe paa，goorlebes Mationerite paa vor Tib famler fine Surefer og bereber ifg for be Omveltuingec，fom ben fongelige Seer ved Babylons foof beffed for meften 2500 gar fiben，og fon Yohames

nimger lyt, Y Menurffeborn! - er be fibute profetiffe Omvaltninger, fom ftal foregaa, for bemue Yorb ftytter $i$ fin fibfte $\mathfrak{T r}$ angiels $\mathfrak{T i b}$, og Mifael, ben ftore furfte, ftaar op, og bans̉ foll, alle be, fom findes feredet i Bogen, erbol: ber enf fuldommen og evig Frelie. Dan. 12: 1, 2.
15. Gr bette Sanbled? "Led," figer vor Fretfer, "faa flat 3 finbe! bant paa, faa ffal ber luffes op for eber!" (Hyd har iffe fiult fin Sanbheb, faa ben iffe ftutbe fume finbes af ben, ber ybmigg ioger og leber efter ben.

Vteb Won om, at bemue famme Wanb, fom fra Hegnnbelfen bar inbgivet $\mathfrak{W}$ rofeteme be Dele af Slriften, der baumer (brunblaget for bette Barf, bois Sjictp Forfatteren har fogt i fiue Rejtrebelifer for at tolfe Orbet, i Overenştem= melfe meb izrelferens tofite $i$ \}ob. 16: 7, 13, 15 rigelig maa boile over Seferen i hans llnberiggetfer, anbefales̃ bette 火art til beres ombyggelige $\mathrm{Cp}_{\mathrm{p}}$ marffombeb, ber interesterer fïg for wrofetierne.

Wattle (sref, Midiga", 3anuar 1897.


## Dinniela dgog.

## Daniel i $\mathfrak{Z a n g e n i f a b ~}$

Sjerbetegn paa de fellige Efribenter - Fem fiftorife \$jends= gierninger - Forubfigelfe om ientiatems Doclaggelie Den heflige Stad tre (sange poefagt - (Buds Bidnesburd mod Synd - Daniel og gans Medbrobres Etilling og Wehanding - Song Mebufantezars Sarafter - Dedenffe Mabnes Wetyo= nitg - Daniels Metifaffentied - Llofaldet paa hans Wrpue - Daniel leber til (5urus' itid.
2. Liapitel.

## Det ftare Billede

(En Banfefighed opflaret - Daniel beguliber fin (sjerning -
 - Spaam@ndentes Underfundighed - Mongenる Dom ober dem - (5ubs martberdige forfin Dantiel jager Sjerp hos (6ud - (6t godt (flsempel - Daniela grimodighed - Babels
 Sindbilledets 2 nuendelighed - (5t ophpiet sapitel af Werdens= biftorien -- Det babyloniffe Riges Begundelfe 5uad der menes med et Berdenarige -- Beffribelfe over Babnlon - Den himmelfe Stad - Gabtions \%ald -- (5yrus) frigutift Weliazars ugubelige Feft - - sropetien fulobnroet - Wabulon funfet i Ruiner - Det andet Berdensrige, Medien=:及erfien
 Songe - Ullerander den Store - Wams foragtefige Sarafter
 fom undergrabede $\mathfrak{R o m}$ - (5n falfe Ienri underiggt -- 5bad Taerne betegrer - Moms Deling - De ti Teleß Manne Sentere jiftorie - ©uds Rige endmi कremtion - Weta Fatur, Beliggented og Moftrefning.

## 3. Kapitel.

$$
\begin{aligned}
& \text { Slopranert }
\end{aligned}
$$

- Soderne antlagede - Romgens Doerbevented - Den gla=
ende Son - Tent Wirfuina pan faldame - Te tre Ginda
Teneres Dpfarjel - Deres underfulde Befriefe - Telts
Birtuing paa Mongens Simb - Metfatifented aret.


## 4. Kapitel.

## Mrbufantigarz Brfaling

 mugelfe befjendtajort - (et gnot getempel - Mebufnouezarg ©tilling - Guda jandemade med Rongen - Epammendene りomugede - (6n martacerda Fremfilling — Wambjertighed i Wom - ©n vigtig Mogle til profetiff fortnifing - Emgle interewferede i mennefelige Mnliggender - Rongens biefjen= delfe - Daniela Zaben - Sans hofige og forfigtige Ebar til Bongen - Straffedommes Fubbundelfe beror paa Wetit= geffer - 9robarflen npaaagtet - Dommen fuldburdez Sougens ©jenopretaing -- Diemedet ophanet -- Mebutad= nezare $\mathfrak{D o b}$ - Summen af hans (erfaring.

## 5. Kapitel.

## Beljazarz Ojuitchut

Det babyloutife 刃ige Slutningafener - Sxitiderigholdelfe
 giør en Ende paa forlyitelfen - Den henmeligheosfulde Sand -- Scenen foramores -- Daniel laldes -- Rers Dommen for $\Omega_{\text {ongen }}$ - Striften forturfet -- Fuluburracfen


> 6. Kapitel.

## Sanicl i Qubrfulen

Maret, da det perfiffe Rige begunde - Gyrus Eneregent $\mathfrak{B a u l u}{ }^{\prime}$ bendigning til Dantels (rrfaring - Det perifife

Riges LDitrefning - (5it liftig Sammenjowrgeffe - Reffar= dighed, Daniels enefte freil - De fammenfornes falfe Bid= nejburd - Daniel lader fig iffe forftrrre - Befalingen ftad= foftet — Dfret bejnaret - Rongens forlegenfed - Dantel faftet $\mathfrak{i}$ Qonefulen - Snans underfulde Beoareffe - Taniels $\mathfrak{H}$ uflagere弓 Sticebue - Daniela Sag Dobbelt gaandhabet Songent befaling.

## 7. Kapitel.

## De fire $\mathfrak{D y r}$

Sronologiff $\mathfrak{F}$ orbinoelfe - Megel for Sfriftens $\mathfrak{F}$ prtolfuing - Sindbilledernes $\mathfrak{B e t h o n i n g}$ - Migemes Everensitemmelfe med dem i 2. Sapitel - 5 voripor Synet er gjentaget - For=
 Forringelfe - Biøum fom Sinobillede jorfaret - Grefen= land, det tredje ßerdengrige - §urtigbeden aj Deta (frobrin= ger - Moline Bibnegbrd - Bethoningen af Seopardeng fire

 Tufindaargrige en Urimelighed - Det lille 5oms §arater - Graddi弓 llowifling af den romerfe §irfe - Mrianernes Modfand - De tre gorn oprytte - Millioner af Marturer (5t foagt joripar - bedenffabets porjoinden - Betubuingen af en Tid, Tider og en falv Tid - Tiden for Begnomelien af bet pabelige Svergerrebomme - Tiden for Elutningen paa Det pabelịe SuerferreDømme - Mom fom Republif Ten pavelige MRagt aftager $\mathfrak{i}$ Sthefe - En jenere $\mathfrak{D}$ om Tet paumenife Fand - Wictor (Emmamuel forener Stalien - Ende par Pavens beroaslige Magt - Den fommende Dodelaggelie.
8. Kapitel.

foranoring fra faldxiff til gebraift - Maret, da $\mathfrak{B e l f a z a r s}$ Megjering begnide - Iiden for dette Syn - 5yor bar ©u=
 Snmbolerne - Suorledes Gjedebuffen fremfiller Graferne Gleranoer bent Store - Slaget bed zloden Granifus - Sla=
 Rige onifturtet $\mathfrak{H a r} 331 \mathrm{f}$. $\operatorname{Fr}$. - Mferanders bermite Svar til Dariua - Berdent fan fffe gave to Sole, ei heller to §er=
fere－Miget tiltager i Siraft－Mreanders banterende Dod －Rigeta Deling－Det romerffe 5orn－5uorledes bet fom ub af et af ©jedebuftens 5orn－9ntiofus（bpifanes er iffe dette Sorn－Rom fom der Magt，der er afbilbet bed det lille $50 r n-5 \mathfrak{b o d}$ er Det＂heftandige＂－To poelwagende Mag＝ ter bragt tilfue－Naar bil de helliges Undertryffelfe ende？－ De 2300 Dage iffe forllaret her－⿹elltgdommen fortlaret－ $\mathfrak{y b a}$ ⿹elligdommens Renjelje er－Songen med det fraffe $\mathfrak{2 l n f i g t}$－ $\mathfrak{A x}$ arjagen til \％omernes fremgang－Llolwagelfen iffe endt－Mariagen bertil．

9．Kapitel．

## $\mathfrak{D r} \mathfrak{i n t t i} \mathfrak{l y c r}$

Den forte $\mathfrak{T}$ id mellem Sbnerne－Daniels foritano paa ie＝ remiag＇ Gares atter－Sintet i 8．Rapitel fortlaret－forbindelfe op＝ rettet mellem 8．og 9．Sapitel－Forllaring dber Tioen－ De fytti liger－Betyoningen af＂afmaalt＂－Dr．Waleg＇ Bibnesbyro－Tiben for de fytti Uger－（Gyrus＇Befaling－ Dariua＇Befaling－Mrtarerres＇Befaling－－2faret 457 før Srifus－Tiden for §rifti Daab－Tiden for Srifti אors＝ freftelfe－Den triftne Sidarregning faftiat－Mellemliggende
 －Enden af de 2300 Dage．

> 10. Kapitel.

## Taniela fititc Syn

 blev（aneherffer－Dantiels 5enfigt med at igge（5ud－Bibelft そafte－Engelen（3abriel aabenbarer fig atter－Svorledes Daniel bled paavirfet－Daniela Mlder paa den Tib－Sbar paa Bon fommer fffe altio ftrats tilfne－5vem Mifael er －Daniela Betymring for fit $\mathfrak{F o l f}$ — Sutifi og Cbabriela $\mathfrak{F o r}=$ $\mathfrak{h o l d}$ til Rongen af Berfien og Profeten Dantel．

## N．Kapitel．

## （Gn bugitavelig Projeti

Sionger $\mathfrak{i}$ \＄erfien－Den rige Bonge－Den $\mathfrak{t b r f t e}$ Orme nogenfinde famlet $\mathfrak{i}$ Berden－Betnoningen af Drbet＂opftaa＂ －Merander foribinder－haņ Rige delt blandt hanz fire fornemite Generaler－Wabd der betegnes bed Mordeñ Singe
pg Sybens \｛ionge－Mafedonien og Trafien lagt til Syrien — Det furiffe Rige fterfere end 2 Egyptene $\mathfrak{R i g e}$－ $\mathfrak{A n t i o f u s ~}$ Teos＇Sfilsmigie og 2cegtefab－Zadotces $5 \mathfrak{c b n}$－Berenice og hendes Redjagere mprdet－Ptolem风ua Guergetes hoemer fin Spler̉ $\mathfrak{D}$－Sbrien plyndret－ 2500 affubsbilleder fort til 9 ggnpten－Mntiofu弓 dell Store habner fin Faders Sag－Dvervindes af $\mathfrak{y}$（fgnpterne－Wtolemœu弓 dvervun＝
 Mne Forbiflinger－Rom optraber－Syrien og Mafedonien tbunget tilbage－Rom paatager fig formbuderfab ober
 falder for Romerne－Snrien giont til en romerf $\mathfrak{P r o b i n}$ S －Jubaa erobret af ßompejus－Gajar i eragpten－ Spendte Forkolde－Bleopatras Rift－（5efars Seier－ Veni，vidi，vici－（5ajar马 Dpo－（5xjar Mugufus－ Triumbiratet－Mome auguftriffe $\mathfrak{I i d} \mathfrak{a l d e r}$－Bor Frtel＝ jers $\mathfrak{F}$ offel－Tiberius den foragtede－Tiden，da Rerifuns
 nius－©laget bed \｛itium－Jerujalema endelige $\ddagger$ deloeg＝ gelie－§ুad menes med §ittim－Bandalerfrigen－Det ＂beftandige＂borttaget－Juftinians berømte Befaling－ Goterne oredne fra Rom－Babeommets lange Triumi－ Den gubaforncegtende Songe－Den franfe Redolution i 1793 －Biffoppen af ßari弓 forncegter（GuD－Franfrig fom Nation


 Gubinde－Moelatitlerne affafiede－Deres Bobjer tomiffe＝ rebe－－Qandet belt for Binding－ $\mathbb{R} \propto$ Dfelgherredømmeta $\mathfrak{M f}=$ flutning－（Gndena $\mathfrak{T i D , ~} 1798$－תrig mellem 9（Equpten，
 ligled－⿹an afdender Sirigen fra England til 2Ggnpten－ §ans $\mathfrak{2 c r g j e r r i g h e d ~ o m f a t t e r ~ a l l e ~ D f t e n s ~ g i t u r i f e ~ R a u b e ~ - ~}$ Pabedommets $\mathfrak{F a l d}--$ Inoffibning fra Toulon－Mterandria indtaget－Slaget ved $\mathfrak{P b r a m i d e r n e ~ - ~ M a m p e n ~ t i l t a g e r ~} \mathfrak{i}$ Weftighed－Turfiet，Morbens Songe，erflarer §irig mod Franfrig－Mapoleona felttog $\mathfrak{i}$ bet bellige Land－Sider Reberlag ped $\mathfrak{A c r e}$－Rilbagetog til $\mathfrak{x G g n p t e n t}$－Ralot tilbage


Dften og MorDen－Srimfrigen i 1853 fornofagt af Dr． （6larfe bed deme ßrofeti i 1825 －DDfens fuge Mand－Det
 Yorhanbuing－Weter Den Store弓 fibite Bilje og Teftamente－－ Søinfafdende Sjendagjerning i ben rusfife jiftorie－－Mapo＝

 £iffe Srig 1877 －Wertinertongre马jen－Surfiet banternt－－




12．Kapitel．

## Slutninggicener

Srifti Fegjering－Tegn paa dens Marbed－Ten Erben，i Guilfen Begiventheberne nil foregaa－Trangetatioen－Dp＝ ftandelfen－Roglen til fremtion－Somme til tio，fonme til Slam－Safte om Beibunita paa bin Dag ．Sen for＝ feglede Bog anbuet－Sumbfab mangfordiggiort — ₹ufinde Yar马 oremgang feet paa femti－De bife forfaar Det－－Ta＝ niel faar i fin 2 ob．

## Aabenbraxituxat．

§．Kapitel．
Set indedente syn


Gans Beyfignelfe－Menighederue i $\mathfrak{A t i e n}$－De juv Mander8199


 － $\mathfrak{A l a b e n b a r i n g e n ~ f a n ~ f o r f t a a e s . ~}$

## 2．Kapitel．

## Te fyo Menigheder

Menigheden $\mathfrak{i}$ ©fefuร，Droet马 Betboning — Grundentil Mlage －Mifolaiterne－Spftet fil dent，fom feirer，－Qibeta $\mathfrak{Z r c e}$－ Menigheden $\mathfrak{i}$ Smuna－Trengiel $\mathfrak{i}$ ti Dage－Seierbinde＝ rena $\mathfrak{E a n}$－Mentgheden i Berganus－Satani Trote－

Qntipaß－Grunden til Bebreidelfe－Qaftet－Det nue Mabn－Inatira－Mbinden sefabel．

## 3．Kapitel．

De fyw Menigheder－Furtiattelie ．．． 408
Sarbea，Betnoningen af Srdet－5bide Slader－Sideta $\mathfrak{B o g}$－そiladelfia，bet弓 Fetyoning，－Davide Magle－Be＝ tybningen af $\mathfrak{Z a b d i c e a ~ - ~ 5 v e r t e n ~ t o l d ~ e l l e r ~ b a r m ~ - ~ \Re a a d e t ~}$ －Det fiofte R哳．

> 4. Kapitel.

$\mathfrak{D e n}$ hiumelife $\mathfrak{E x l l i g}$ ont－ $\mathfrak{F u r t i x t t e l i c ~}$ 433
$\mathfrak{B o g e n}$－Engelens MDforbring－ $\mathfrak{P r i f t u}$ er barbig－Fons＝ ventringen－©t rent llaibers．

6．Kapitel．

> Te fy Segl $\mathfrak{B q}$ आnemøde.

Sindbilleder fortlarede－Sjalene under $\mathfrak{A l t e r e t}$－Det ftore Jordfijald $\mathfrak{i}$ \＆izabon－Solens og Mannens formørkelfe


Bejeglitgen
Sindbilleder forflarede－Guds Segl — De 144，000 — Wet fande Janael－Det nye Jerufafem en frifelig Stao－Uld $\mathfrak{a f}$ Den Itore Trengifl．

8．Kapitel．
De fyo Bajuter
Spmuntringer for Sirifne－Fulditandigeiprelfe af Wantels Profeti－Widmeabtird af de bedfe 5iftorifere－Roma $\mathfrak{D e}=$ ling－Det deftlige Seiferobmme ophemet－Mfarif，（benferif， Uttila，og Theoborif．

> 9. Kapitel.

De fin Bajuner－Fartiattelie
Rom og ßerfien－Mo弓roḗ Mederlag－Muhammedanis＝ mene $\mathfrak{F r}$ remtraden－Mfgrandens Brønd－ $\mathfrak{D e}$ fem Maane＝ berg Pine－En beftemt Iid－Svergibelfe til Turferne－ Sionftantinopels Grobring－Brag af Sibdebaaben forubjagt

- Sphør af ottomanff Doerherredomme - (5n marforerdig Brofeti opfyldt.

10. Kapitel.

Sundgjarelfen am Srifti Mamme
$\mathfrak{B o g e n}$ aabnet - (fndens $\mathfrak{T i d}$ - Slutuing af de profetiffe

11. Kapitel.

## De tu Bibucr

(Et nigtigt Bubjab - Ten franfe Redolution i 1793 … $\operatorname{Zet}$ aandelige Sodoma - "Snus den lusling!" - Bibelen Seier - Folfenes Brede - Gudz Tempel opladt $\mathfrak{i}$ Simlen.

## 12. Kapitel.

Den changeliffe Menigged
(5n underfuld Scene i bimlen - 5uad Sindbillederine beteg= ner - Satanz Mederlag - Menighedens Wrobelie - Dent tilfommende $\mathfrak{F r} \mathfrak{y b}$.
13. Kapitel.

## $\mathfrak{F}$ arjalgende Magter, af Mann Mriftne

Foranoxing af Sinobillederne - Wavedommet - Eammen= ligning med det lifle 5orn hos Dantel - Wet dabelige Eanr - Suorledes det bled lagt - (Et andet $\mathfrak{D y r}$ - We forenede amerifanfle Stater $\mathfrak{i} \mathfrak{P r o f e t i e n}$ - $\mathfrak{D e}$ Forenede Stater $\mathfrak{F}$ or=
 $\mathfrak{a l t i n g}$ paa fin Pladz" - Den tommende Srife - Eifterhe= Dens Sti - Begundelfen til Enden - Detg Tauns Tal.
14. Kapitel.

## Te tre Bubifaber

(En berlig og feierrig Sfare paa 3iont Wierg - Te 144,000 - Mobentforfondelfen - (5t moralfi zaid - Den ftrengefte $\mathfrak{B r e d e g r a j e l} \mathfrak{i}$ hele Bibelen - Gudz Bud - En Belfiguelfe ober de droe - Ugudeligheden opflugt.

> 15. Kapitel.

| tet |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

16. Kapitel.

Plagerne ubgydes
2Gguptens ßlager - Mit i jabet bpr - תilder af Blod Solen brander Menneffene - ?Ggyptif Morfe - Inrfieta

そorfald - Det qutige Spørgsmanl - Djepelens Mander Slaget ved $\mathfrak{j a r m a g e d}$ dan - Quften bejmittet - Babylon Dømt - Ofrngtelig Birfning af den forere jagel - Scenens dffifutning.
12. Kapitel.

| Babglan - Maberen | 739 |
| :---: | :---: |
| Sirfe pg Stat - Forftillige romerffe Regjeringßormer - |  |
| Det ottende 5oved - Wabedommet fbindende Magt - Sind= billedlige Bande. |  |
| 18. Kapitel. |  |
| Bapifteriet for Reformationen - Wet弓 Sndfindelfe emomu folt - $\mathfrak{F o r f a l b e n}$ Siriftenbom - Moffillelfe af be gode og de onde - Forfœrbelige Straffedomme - Bilijen for (Sjerningen. |  |
| Te helligez Sciergjubel 19. Kapitel. | 76 |
|  nadoeren - §imlen opladt - (En ryitende Modicetning Dhret grebet -- Jidipen. |  |
| 20. Kapitel. |  |
| Den farite og ben anden Spitandelic | 768 |
| $\mathfrak{U f g r u n b e n}$ - Satan bindes - De helliges ©phpielfe - Den anden $\mathfrak{D p f t a n d e l f e ~ - ~ D e n ~ a n d e n ~} \mathfrak{F l d j}$ - Dommen fuld= burbet. |  |
| 21. Kapitel. |  |
| Tet nye Jerujalem . | 783 |
| Den nge Simmel og Den nye Jord - Den Gellige Etad Forbaufenbe Starrelfer - Dyrebare Stene -- Megnbuens Farver i (frumbuolden - Solens Stin behove iffe. |  |

22. Kapitel.

Situcts $\mathfrak{z r x}$ ug Eibeta $\mathfrak{F}$ fob
 - Ubenfor Etaben - Den naadige jndhndelfe - Gjennem Portene - Serrent $\mathfrak{E g f t e}$ - Menighedens ©jemipax - Bud alt $i$ alle.
Sorte Bioyrafier . . . . . . . . . 815-821

Regifter over \%orfattere . . . . . . . 822-824
Begifter over Efriftiteder . . . . . . . 825-829
2utminbeligt Megtifter . . . . . . . . 830-836

Forfatterem ßortret. ..... Titelbillede
Jerufalemb Beleiring af Mebutabnezar ..... 25
De leber efter $\mathfrak{D}$ antel og hanz Medbrobre for at brcebe dem ..... 37
Det fture Billede fremftillende Berdensrigerne, Dan. 2: 31-34 ..... 44
(5t babulonift Slot ..... 50
Mederne og Berferne马 Jubtog i Babulon ..... 36
Herander foxfoger at ryode op i Babylonz ßuiner ..... 59
Mlexander befaler, at Berfepoliz fal brentes ..... 64
Sort over de fire Berbensriger ..... 76
Se tre $\mathfrak{5 e b r a e r e}$, fom nocgtede at bpie fig for Gulbbilledet ..... 87
De tre febreere i den brændende Jloom ..... 92
Belfazars (5jaftebud ..... 108
Dantel $\mathfrak{i}$ Zabefulen. ..... 123
Qquen - Sumbol pan Babnlon ..... 128
$\mathfrak{B j o r n e n}$ - Symbol paa Medien=ßerfien ..... 132
Barberen - Symbol paa Grafenland ..... 135
Det fjerbe $\operatorname{Dar}$ — Symbol paa Rom ..... 138
Det lide 5orn - Snmbol paa Babedommet ..... 141
$\mathfrak{B a l d e m f e r ~ p a a ~ f l u g t ~ u n d e r ~ d e n ~ p a b e l i g e ~ f o r f o l g e l f e ~}$ ..... 148
(6ubs $\mathfrak{2 0 0}$ ..... 151
Gubs $\mathfrak{L o v}$, forandret af $\$$ abemagten ..... 155
Belifars Jinotog i Mom ..... 162
Fremragende Martyrer ..... 166
Baderen - Symbol paa Medien=ßerfien ..... 176
(Sjedebutfen - Symbor paa Brafentand ..... 179
Det lille 5orn i Dan. 8 ..... 184
Jerufaleme Tempel pan Rrifti Tio ..... 198
Engelen (Gabriel tommer for at undervife Damiel ..... 218
De 70 Uger pg de 2300 Dage ..... 224
（Sjenopbnggelfen af Jerufaleme Mure ..... 230
Srifti Sorgfoftelfe ..... 239
Mlerander finder $\mathfrak{D a r i u g ~ D ø o ~}$ ..... 259
Det Alferatbrinffe Bibliotet ..... 273
Elaget bed Mctium ..... 284
Et romerff Triumftog ..... 289
Frang ting af jofan 5u弓 ..... 302
Stormen paa §uillerierne ..... 308
Formuften（ $94 d$ inde ..... 312
Beter Den Store ..... 327
Port til Belysning af det orientalffe Spurgamaal ..... 332
＂Mange ffal ibrig granfe，og §umbfaben ffal dorde megen．＂ ..... 352
Gohannez ifard med at ffribe Mabenbaringen ..... 366
Den ßatmos ..... 382
Sriftne Marturer paa $\mathfrak{H r e n a e n}$ ..... 398
Sontanting Triumfbue ..... 446
Sorbfficlvet $\mathfrak{i}$ Rtsfabon ..... 457
Stjernefaldet den 13．92ob．18：33 ..... 466
Banda\｛ernes Sndfald i $\mathfrak{Z f r i f a}$ ..... 500
Yttila，5umernes Sionge ..... 506
Det beftlige $\mathfrak{R o m}$ overgiber fig til Donafer ..... 511
„习e，ve，be bem，jom bor paa jorden＂ ..... 516
Muhammed og Muhammed II ..... 521
Saracenfif friger ..... 526
Mubammed 1 I ＇亏 $\mathfrak{3 n D t o g}$ i Sonftantitopel ..... 532
Turfiff תriger ..... 535
Gngelen paa 5abet og Jorben ..... 543
Forfyndelfen af Mloventbubfabet i Morge ..... 548
$\mathfrak{F l n g t e n d e} \mathfrak{F u g e n o t t e r ~}$ ..... 559
Dpitanden i Berfin 1848 ..... 565
Den ebangeliffe Menighed ..... 570
Det hederife og det pawelige Rom ..... 575
Qutber brænder Pabenß $\mathfrak{B u t l e}$ ..... 581
Fremragende Reformatorer ..... 585
Sindaillede paa de $\mathfrak{F}$ orenede Stater $\mathfrak{i}$ Propetien ..... 595
Silegrimmenter Qanbftigning ..... 608
Rort deer be Forentede Staters Tifbetfi i Sandomrande ..... 611
Babena Srone ..... 659
Det evige Enangetium ..... 667
De tre $\mathfrak{B u b f a b e r} \mathfrak{i} \mathfrak{M a b} .14$ ..... 682
De find Engle med de find jibfte Plager ..... 723
Tet fore Jorbfficlo ..... 734
Bubffabet t 2lab. 18: 1 ..... 745
Babylon falder fom en Malleften faftet i suabet ..... 760
Den underiggende $\mathfrak{D o m}$ ..... 778
Engelen bifer Johannes dent beilige Etad ..... 788
Det nise Jerufalems Grunbodo ..... 795
Bantantreet et Billede paa Qibeta $\mathfrak{T r}$ re ..... 8093
"Ter faar man herlige Ting at filue, Marfer med lebende grant" ..... 810


$\mathfrak{A t}$ Daniels $\mathfrak{B g g}$ forfattedes $\mathfrak{a f} \mathfrak{h a m}$, ypiz gabn den barex, er der ingen formuftig (Grumo til at betvive. Gzefiel, fom levede fam=
 frugtighed og Medelighed, idet han i deme §enfeende ftiller ham lige
 ubgfte mitt 5arme over det med Blod for at morlobe Memeffer og Moxg af bet, og Moah, Tantel og $\mathfrak{J o b}$ bar i deta Midte, da fulbe de, faajandt jeg leber, figer deit ఏerre, §erre, hoerten redde Spm eller Datter; fin egen Sicel flutde de redde ned fint Retfaroighed." (Fz. 14: 19, 20. Ђans bisoom var ogian jelv thin gamle Tid bleven til et $\operatorname{Drbjpreg}$, fom man fan fe af famme Forfatter. Sberrent be=
 end Dariel; intet lanligt er ffiult for Dig." (5z. 28: 3. Men frem= for alt anerfjendte frefferen ham fom en (Bubs $\mathfrak{B r o f e t}$ og bod fine Difiple forftaa de Formbfigelfer, der ved Daniel bar givne Den friftne Mrenighed: „Maar Э da jer 「Delreggelienz Bederftinggelighed, om $\mathfrak{h}$ bilfen Profeten $\mathfrak{D}$ antiel har talt, ftan paa det yellige Sted (hoo, der lejer det, give $\mathfrak{A g t}$ derpan!), da fly paa Bjergene de, fom er $i$ Jubea." Matt. 24: 15, 16.

Jhbornel bi har en mere upiagtig Beretning om hant tidligere ¿id, end der fïndez om nogenfombelft anden Wrofeta, herffer der Dog fuldftandigt Marfe med ઈemin til hanz fobjel og Slagtregifter,
 af Dabide §us, der bed deane Tio bar blevent temmelig tatrigt. ban optraber forite (6ang fom en af be fornemme jobiffe fanger i Mebufadnezars, Songell af Babels, forfte Nar, ped Begundelfen af Det fittianaige Fangenfab, 606 f . Sr. Jeremiaß og 5abatuf pro= feterede endmu. ©efitiel begnnde frart efter og Sbabias lidt fenere; men begge bigife affluttede fin (Sjeming flere $\mathfrak{A l a r}$, for Dantiels lange og glimrende Qabebane fluttede. Sun tre Brofeter fulgte efter ham:

Gaggai og Safaria, Der quebe fin propetife (Sjerning en fort Stund famtidig, $520-518 \mathrm{f}$. Sr., famt Malafia弓, den fiofte af de gammel= teftamentlige Frofeter, der ftod paa fit 5øidepunft en tort Tio om= fring 397 f . תr.
 af Jeremias (§er. 25: 11), levede Daniel bed det babyloniffe $50 f$ ben forfte $\mathfrak{I i d} \mathfrak{i}$ bader og Belftand fom Forfteminifter $i$ det fagrefte
 og fordelagtigt bet er fra fin tidligfte $\mathfrak{H n g}$ bom at holbe fig ganffe ren og ubefmittet ifin Bubabyrfelfe, og giver et ganffe marfeligt (Efzempel paa, hoorledes man tan bebare ent hoi (Grad af fromhed og trofaft opfylde de Bligter, Gudztjeneften paalagger, medens man famtidig poer den trablefte Birfiomhed og barer de tyigite, meft be= fomrinģfutoe $\mathfrak{A r i b a r}$, et Menneffe $\mathfrak{i}$ bette timelige Qio fan bare.

Sobr fmaa maa iffe folf nuomfunder fole fig ligeoverfor ent faadan Mands Sobebane. De far iffe 5undrededelen aj, hond han Yabde at bruge Tiden til eller vare opmarfiont pan, og oog anforer $\mathfrak{m a n}$ jom landfurbititg for, at man taften gamfe forpommer fine Siriftenpligter: Jeg har ingen Tid dertil. Sbad bil bel Dantela (Sud fige til fandanne folf, naar han fommer for at lpme fine Sjenere uben andet Senfun end deres tro Tjeneite?

Men det er iffe alente, ei heller hovedjagelig hanz Forbinbelie med bet faldaife Songeomme, Bigernes Werle, fom forebiger Daniels Minde og forberliger fants Mabn. Jora dets fraalende Gpide faa han Det famme $\mathfrak{F i g e} \mathfrak{g a a}$ nedad, indtil bet fom $\mathfrak{i}$ andre Somber. Den Tid, Det nad ben farife Tribjel, falot fammen med et enteft Mlente= ffez Sebealder. Saa fort bar bet §erredwme, faa forbigaaende deta Blans. Daniel var betroet en varigere Waberaftillitg. Mledens $\mathfrak{B a b n l o n g}$ zurfer og magtige elffede og fadrede ham, nod han ent uenbelig hoiere lumaerfelfe, idet han bled elffet og reret af Bud og hanz bellige (fngle fant fil sundfab om den MLerhoieftez Rand= flutninger.

5ans Spandomme er i mange §enfeender be marfeligite af alle $\mathfrak{i}$ ben hellige Sfrift. De er be meft omfattende. De bar be farfte Spaabomme, fom i uafbrudt æoffe fremftillede Berdenghiftoriens Uobitling fra hint Dieblif til den fitfte Dag. Dỉje Spaadomme
 i Fremtiden. Det bar ham, fom forit forubjagde Mrefiaß̉ Somme til en $\mathfrak{I i b}$, der efter $\mathfrak{A n g i b e l f e r}$ let lader fig beregne. San antbdede

Tiden for bemt Begibented faa beftemt, at Joberne forbander ben, fom blot gipr $\mathfrak{F o r i g g ~ p a a ~ a t ~ t o f f e ~ b e l t s ~ M a r s t a l , ~ f o r b t ~ m a n ~ b e r b e d ~}$ bifer, at de ingen Undfinloning har for at forfafte Sriftuß; og jaa ngi=

 Spandommene for affattede efter Begiventhederne felo - det enefte Smuthul, ban fumbe finde, naar det giald at fomme bort fra fin taabelige Bantro. Dette bil bog iffe nutte nu; thi lyoert folgende Gundrede $\mathfrak{M a r}$ har bragt forgget Benis for Spaabommentes Sanodru= $\mathfrak{h e d}$, og endmu den $\mathfrak{D a g}$ idag foregaar meget, der er en fulbbnrdelfe $\mathfrak{a j}$ de famme Spandomme.
$\mathfrak{W}$ ad man bed om $\mathfrak{D a n t i d}$ feld naar nogle $\mathfrak{Y a r}$ ad ober den $\mathfrak{T i d}$, Mederne og Werferne fuldaftede det babulonifte Mige. Man antager, $\mathfrak{h a n}$ dqde i den periffe $\mathfrak{B y}$ Gufan omtrent 94 gar gammel, 530 f . Sir., og det bar fandinntigniz hant haie Mider, fom giprde, at lyan iffe bendte tilbage til Jubcea med de andre hebraiffe fanger, bengang (5yrus giorde ell (Gnde paa det fottiaarige fangenfab wed at erflere dem for fri, 536 f. Sr. (5̉ra 1: 1.

## dillowiens duax <br> prat




## 1. Ikapitel.

1. Bers. $\mathfrak{F}$ Jojatime, §ubas Son= ges, trebje Regieringeaar brog Mitbu= fabnesar, Rabels ronge, til Serufalem og beleirebe bet. 2. $O g$ yerren gav Jojotim, 马ubas Ronge, i bans jaanb
 til fut ©ubs §us; Gan bragte nemlig Sarrene ind ifin Bubs sfatfammer.

Med den for be hellige Sfribenter eimbommelige Thbelighed gaar Daniel lige lps paa Gagen. §an begnnder med den ligefremme $\mathfrak{h i f t r i f f e} \mathfrak{U d t r y t m a n d e , ~ o g ~ d e r t i l ~ a n v e n d e s ~ d e ~ f a r f t e ~ f e t s ~ S i a p i t l e r . ~}$ Da begnnder den egentlig profetiffe Del. Bel vidende, at han fun fremftiller vel fjendte Sandheder, anjorer han fratiz en hel Del En= feltheder, hodrbed man paa en Gang funde prove Gans Raiagtighed. S De obenanforte to Bers noener han fanledes fem Enfeltheder, ber gior $\Omega \mathfrak{r a v}$ paa at bere bitoriffe $\Re$ iendsgierninger, fom ingen Sfribent funde antages at bille anfore $i$ en bigtet $\mathfrak{y o r t r e l l i n g : ~ 1 ) ~ a t ~ J o j a f i m ~}$ var Gionge ober $\mathfrak{J u b a}$; 2) at Mebutadnezar bar Songe over $\mathfrak{B a b n l o n}$;
3) at fioftacunte ryffede imod forftuceonte; 4) at bette ffede $\mathfrak{i}$ Joja= fims tredje Regjertirgaar; og 5) at Jojafim hed givet i Rebutab= nezars Sanmo, og at Deme tog en Del af bubs 5ujez fellige Sar, bragte demt til Sinears Rand, Babylonien (1 Mof. 10: 10), og op= fititede dem i fin hedenffe Bubs Sfattammer. Senere Etntter af Jotreellingen er ligefa rige paa lignende hiftorife sjendagjer= nituger.


 hans tredje. Deme tilimelabende lloverensftemmelfe laber fig forflare Derbed, at Mebufaduezar begnnde fit Feltog fenimod Elutningen a Jojatims tredje Mar, og fra bette reguer Taniel. Men hant iif iffe fuldfandig undertbunget $\mathfrak{J e r n f a l e m}$ for ontrent $i$ det folgende Mars niende Manned, - og beffa regner Jeremias. (Prideaur, B. I., (S. 99, 100.) Sfiont $\mathfrak{J o j a f i m}$ allerebe bar faftet $i$ Qonfer jor at bortipres fil Babnlon, fil han ong Sob til at blive fibdende paa $\mathfrak{y e}=$ ruialemz אiongeftol, ba fan nomagede fig, men maatte betale Stat til Den babulonifte Songe.

Dette bar forfte (banc, Jerujalem blev erobret af Rebutaonezar. (Endut to Gange giorbe Staden Sprar, men bleb foer Oang under= fuet af famme Songe og led hoer (bang frentere Behanding. Ten
 599 f. Sir.; Da blev alle Tempelfarrene enten burtfprte eller poefagte, og Siongen tilligemed de cedlefte af $\mathfrak{j}$ mobnggerne bled fort i fangen= fatab. Den anden indtraf under Зedefias; da ubholdt $\mathfrak{F g e n}$ den forfardeligfte Beleiring, der nogenfinde far obergauet ben, naar man
 $\mathfrak{B e l e t r i n g}$ barede, led Jidbbuggerne famtfige de Madfer, der folger med ent foar sungerindo. Tifflut forfogte $\mathfrak{B e f o t h t i t g e n t ~ m e d ~ f i n t ~}$
 Man ifjelfog Rongens Spmer for hans Slite, fal derpaa banz egne SDine uo og bortforte fam til Babylon. Sauledeg fulbhnrdedes Eqefiela Spandom, at han fufbe bortipres til Babnion og Do der, men uben at fue stedet. (5i. 12: 13.

Byen $\mathfrak{g g}$ Templet bled dengang $\mathfrak{i}$ Bund og (Grumb odelagt, og
 $\mathfrak{b l e b}$ bortiprt fom fonger til $\mathfrak{B a b y l o n}, 588 \mathrm{f}$. Sr.

Dette bar Gudz forbigaaende Bibnewbird mod Synden. Jife

faa at forftan，at Salbcerne bar §imlens Yndlinger；men ©
 terme adybt ©bub og bolot hans Sabbat，vilde Jerujalem habe ftaaet evirbelig．Jer．17：24－27．Men de faldt af fra ham，og han flog 引aanden af dem．De vanhelligede farft be heflige Sar bed Sund， idet be imellem bem opftillede hedenffe afgudsbifleder；og han damte dem ubardige til fin Tjenefte bed at tillade，at diafe Siar fom Seiers＝ tegn bortfarteg til de fremmede，hedenffe $\mathfrak{z e m p l e r . ~}$

J diafe Trengilens og Rpdens Tage for Jerufalem bled Waniel og hanz Medbrpore opfoftrede og oplarte bed Songen af Babela sof；
 Senfeender langt gunftigere ftillede，end be funde have baret i fit チobelamo．
 fulbe bringe nogle af 3 Sraels Spnner，baabe af bentongelige Slagt og ai be fornemite，4．Trenge，fom var uben noget Qybe og fifionte af ubjeube og
 fyutige $\boldsymbol{i}$ Bibifab，og fom nar bugtige til at tjene $\mathfrak{i}$ 反ongens $\mathfrak{P a l a b s}$ ，og at man ftulbe lere bem salbrernes efrift og Tungemaal．5．Og תiongen beftemte bent，boab be goer Tag fulbe gave af 反ongens fofelige Mab og af ben $\mathfrak{B i n}$ ， ban braf，og at man ftube opbrage bem $\mathfrak{i}$ tre Mar，og naar bisje var omme， flulbe be blive fongens ijenere．

I Diafe Bers har bi Beretningen om den fanofnulige ouldburbelfe
 （Efaiag for Song Ezefias om de fommende Straffedomme．Da uæonte Sionge pralende habde vijt den babylonifte Songes Sendebud famtlige fit Slots og Miges Slatte og bellige Ting，fil ban bide，at alt Dette flulbe bortfores til $\mathfrak{B y e n} \mathfrak{F a b n l o n}$ fom Seier弓tegn，at intet fulide ludes tilbage，og at endog hans egne $\mathfrak{B o r n}$ ，hana eftertommere， ffulde borffore弓 og bare Sammertjentere（eller Gilidinger）Der ded Det tongelige 50 ． 2 Siong． $20: 14-18$ ．Det er fandinnligt，at Daniel og Gans Medbrobre bled befandlede，fom Forubfigelfen antyber，idet＝ mindfte borer man intet om deres（Efterfommere，noget，man lettere fan forlta，naar man gaar ub fra beme $\mathfrak{U n t a g e l f e}$ end fra nogen anden，omendffignt ber er nogle，fom menter，at lubtrnftet＂（bilding＂ fnarere figtede paa beres Embedsftilling end paa deres Regenstil＝ ftand．

Dỉje unge Memneffer forftod fig godt paa alflagh Bizbom，bar flpgtige $\mathfrak{i}$ Mundfab og forftod fig paa Bidenffaber og bar ongtige til
at tjene ved det fungelige $50 \%$. De havde med andre Sob allerede i Dpbragelfen manet et hoit Trin, og beres legemfige $\mathfrak{g g}$ anndelige $\mathfrak{E b}=$ ner bar fan wiot ubvitlebe, at lyom der forftod fig paa at lafe Men= neffenturen, lumbe dame fig et temmelig majagtigt Begreb om deres Digtighed. Man autager, at de har baret outrent atten eller thbe Afar gamle.

Den Befjanding, bisfe lebraiffe Franger nab, vifer etbempelbis Den foritandige Statamandifunf og Frifindethed, fom $\Omega_{\text {ging }} \mathfrak{R e b u}=$ fabnezar quede $\mathfrak{i}$ fit tiltagende $\mathfrak{B k}$ alde.

1. Stedetfor fom fan mange singer $\mathfrak{i}$ fanere zider at belye Mibler, hoorbed han furbe tilfrebsftille fine Sibenffaber, valgte han Wnglinge, der ffulde oporages i alt Miget vedfommende, for at han funde habe en dirffom פjactp i deta forbaltning.
2. Wan beftemte bem en dagfig forfuning af fir egen Mad og Bin. Sifedetfor deat fimple Soft, en og auden fullde have amiet god nof tif fanger, bob han dem fine egue forgelige Sebnet= midter.

Gan bedbled med deme gamilde Welfurding i hele tre $\mathfrak{A a r}$. De fif faatedes alle de Fordele, æiget tumbe bube. Stipnt fanger bar de fongelige Børn, og fom fandame befmoledes de af $\Omega$ aldoer= nes humane Songe.

Man tan her fremicette et intereßjant Spargemanl, uemlig: 5 borfor balgte man fratz diaje Berfoner til efter en pasfende jor=

 Det funde iffe babe beret af nogen anden Oirmb, end at Songen bidfte, at De faldaiffe \}ngliuge fffe funde male fig med , \araela $\mathfrak{i}$ naturlig Begavelfe, Blagt, hurtig Spjatningふevne gg afte ubumertede Egenfaber baade paa Sjal og Regeme, fom var nobvendige i en faadan Stilling.
 og Maria. 7. Sg ben øuerite 5ofmand gav dem Tamat og Dantiel falde gan $\mathfrak{B e l t j a z a r}$ og Sanania Sabrat og Mifael Mefaf og Mjarja $\mathfrak{A b e b}=$ Sego.

Dette Ravnebntte foretog han rimelignis paa Brumd af den Be= tnoning, de habde. Saalede弓 betod Dantels Mamn paa §ebraift: Gud er min Dommer; bananja: en நerren (Gave ; Mijael: Dent, fom
 Goert for fig paa en eller anben Maabe henvifer til den fande Gud
og betegner en efler anden Forbindelfe med han Durfelie, punbuttede man med Mabne, hoiz Bethoning habde en lignende 5entubning til

 ftiulte Sfatte; Sabraf: Solen gippiration (Saldaerme Dnrfede nem= lig denne fom en (6ub); Mefaf: Gubinden ©ata $\mathfrak{J n f p i r a t i o n ~ ( u n b e r ~}$ Dette $\mathfrak{N a b n}$ onefede man Benuß); og endelig 彐bed=ßego: den funt=

8. Wers. Men Dantel fatte fig for $\mathfrak{i}$ fit §yjerte, at fan iffe viloe befmitte fig nued $\mathfrak{R}$ ongers fojtelige $\mathcal{M a b}$ og meb ben $\mathfrak{B i t}$, Gaut braf, og han bab ben querfte Sepmano om, at ban maatte pere fri for at bejmitte fig bermeb. 9. Sg Gub lob Taniel finbe Miffubled og Barmbiertighed for ben poerite $\mathfrak{y}$ ofmands Oufigt. 10. $\mathrm{S}_{\mathrm{g}}$ belt puertit Sofmand jagbe til Daniel: Jeg er bange for min Feerre, Kongen, fom Gar beftemt eber马 Mab og ebers $\mathfrak{D r i f f e}$; thi boorfor fulbe hant finbe, at ebers $\mathfrak{A n j i g t e r}$ faa varre ub enb be Wrenges, fom or paa ebers Mber, og $\mathfrak{J}$ faa bringe ©fyld over mit 5oved hos ßongen? 11. Da jagbe Taniel til Spifemefteren, fom ben puerfe fofmand Gavde fat over Tantel, Sa= nanja, Mifael og Mjarja: 12. Firov bet bog med bine Tjenere iti Dage og

 gior faa med bime Tientere efter bet, bu fer! 14. $\mathrm{O}_{\mathrm{g}}$ ban botte bem i benne Sag og propebe bet med bem iti Tage. 15. Og ba be ti Fage var omme, faaes be at vere ffipnnere af $\mathfrak{l d j e e n b e}$ og febere paa §ipo eno alle be grenge, fom aab Songens foftelige Wiab. 16. Da borttog Spifemefteren beres toftelige $\mathfrak{M a b}$ og ben Siu, be flulbe briffe, og gav dem Bromiager.
 Forbom. Det fer ub til, at han iffe foripgte paa at faa fine fongelige fontger til at ffifte Religion. Bare be Gavde en Religion, fontes ban at verre formpiet, enten Det bar den Fefigion, han betjende fig til eller ei. Dg om end deres Manne bar bleben ombyttebe for at antybe en eller anben Forbindelfe med hebenff (Gubzburfelfe, har man fanfande giort Dette mere for at undgaa, at Sialdeerne ffulde fomme til at benytte jodiffe Mawne, end for at antboe, at be, man fificntede digfe Mabne, paa nogen Maade habbe ftiftet Sind eller 5amblemaade.

Dantel vilde iffe befmitte fig med Singens Mad, ei heller med $\mathfrak{h a n}$ Bin. Daniel babde andre Grunde til at hande faalede end blot og bart Birfningen ai en faadan Qebemade paa bans fyfiffe © ftem, om han end i beme 5enfeende fom til at hgfte for forbel af ben Roft, han agtede at nyde. Men det var iffe fifelden Tilfalbet, at Den Mad, fom hedenffe Mationers Songer og $\mathfrak{F n y f t e r} \mathfrak{n o d}$, efterfom
 billederne fom Sffer, og at ben Bin, de noo, ligeledes bar ubgbdt til Drifoffer for bem; og endoidere erflorede den iodiffe Sob en Del af den Mad, de nod, for uren; og af en eller anden af disfe (Grunde funde Dantel ; Sberengitemmelfe med fin Relịion iffe nybe faa= dame Sing. Det bar berfor iffe formedelft et lumefuldt Sind eller af Tbarbed, men pan Grumb af en om Sambittighed, at Gon forlangte, at man iffe maatte nobe ham til at befmitte fig; og med al 2 (erbodighed medolte ban bedfoumenbe (Gmbedmand fin $\mathfrak{B e g j a r i n g}$.

Sverbopmefteren frugtede for at indromme Daniels forlangende, fiben Songen felv hande heftemt beres Mrad. Dette vijer, fobor hbit Songen perfonlig interesjerede fig for bisfe Memuffer. San betroede iffe fime Ijentere dem bed at paalxgge bem at furge for dem paa bedfe $\mathfrak{B i z}$ uben felv at indade fig paa (enfelthederne ved deres $\mathfrak{B e}=$ Ganding; ment hat beftemte jeld deres Mad og Eriffe. Sg deme var jaaban, at mant rerlig maatte antage, ben vilbe orere tjentigit for dem, faa at Sberthofmefteren mente, at en Mifoigelfe derira bilde gipre dem fattigere pan $\Omega$ ion og minore romuajede af vinfigtafarbe end dem, fom vedblivende ernceredes faalede5. Shan vilde muligens derved blibe braget til $\mathfrak{A l n f o r}$ for at have forfont eller behandet dem illo og derbed fotte fit sobed paa Spil. Sa dog fijonte han ligefaa godt, at hibis de holot fig legemlig godt, vilde Songen ifte Kabe noget imod be bentutebe Mioler, fhporbel de funde frride imod hank egen ubtruffelige Befaling. Man forftaar, at Songens cerlige Formaal bar hos dem at fifre fig Den allerbedfte opnaaelige llobitling til $\mathfrak{E e g e m e}$ og Sjel, Miblerue vare hutlefombelit. §oor forftielligt er iffe dette fra ben forbom og bet Tyrami, fom icobonaligbis har
 herrebomme. I Rebufabnezars Bajen fitber bi meget, fom fortjener bor briefte Beundring.

Daniel begiarebe (5ronjager og 刃and til fị pg fine §ammera=
 horer til Belgfrugterne. Bagfter figer: "Zeroim betyder alle $\mathfrak{B e l g}=$ frugter, Der iffe meies, men afrnffes eller phuffes, og fom uanjet Sundheben iffe naturlig nar beregnede paa at gipre dem federe af Sijod ento de anbre."

Da et ti $\mathfrak{D a g e s}$ Foring med denne Rebebi弓 faldt gurfig ub, fit

De $\mathfrak{Z o n}$ at forticette Dermed hele den Tid, de forberedtes til fine $\mathfrak{F l i g}=$ ter beo 5offet. Den Tiltagen $\mathfrak{i} \mathfrak{K i p o n} \mathfrak{o g} \mathfrak{F}$ orbebring $\mathfrak{i}$ Anfigtafarbe, fom fandes $\mathfrak{i}$ bisfe ti Dage, fan man meppe tilifribe den naturlige $\mathfrak{B i r f n i n g}$ af Sebemanden; thi i Qobet aj en fan fort Sid furde den iffe frembringe fan inmaldende Birfninger. Det er bel naturligere at flutte, at demne Birfuing frembragtea bed werrens jarlige Mellem= tomft fom Tegn paa, at han bifald den forliold马regel, de habbe
 Det famme Rejultat bed den naturlige Birfuing af Qobene for berez Tildorrelfe.
17. Bers. Og bible fire Drenge gav (bud Runbifab og foritand paa al ©frift og Bỉbom, og Daniel flignte fig paa alle ©yut og Drpmat. 18. Og Da be Tage var tilenbe, efter hyilfe Songen bavde beitent, at de ffulbe frres ind, forte beut peerfe 5ofmand dem ind ior Mebufabnezars 2utigt. 19. Og. fongen tafte med bem, og ber fanbtes iffe bland dem allefammen nogen fom ©aniel, 反ananja, Mijael og Mfaria; faa bled be ba songens §jenere.
 gen fpurgte bem om, fanbt ban bem ti Bange at onergaa alle be Zegnsublag gere of Befoargere, fom var i bele bans Rige. 21. Dg Daniel blev ber ligetil Fong (Eyruš iqrite Mar.

Daniel alent fune at have fanet Foritand paa Sbute og Dromme. Men છerrenz fremgangmande figeoverfor Daniel $\mathfrak{b e n n e}$ §enieende vifer iffe, at be andre paa nogen Maade gar baret mintre bel antugelige for ham. Gat be bevaredes uffadte miot $\mathfrak{i}$ Šloownen bar et fá godt Bebis paa gubdommelig Y) $\mathfrak{y}$ beft, fom be fube faa. Dantel havde fandinuliguis bisfe naturlige Enter fremfor de andre, Der ferlig giorde bam ffiffet til deme Gjerning.

Samme perfonlige Joteresfe, fom תongen fibindtil havde lagt for Dagen ligeoderfor disie Mentefer, nerede han enonu frembeles. Efter de tre $\mathfrak{Z a r e}$ grorlob lod bant bem tomme til fig for felo at faa dem $\mathfrak{i}$ Tale. San maatte feld giøre fig befjent med, hoorledes de havde havt det, og foilfe Fremifridt de havde giort. Deme Sam= tale vifer ogiaa, at Songen maa have baret bel bebandret $\mathfrak{i}$ alle tal= Dxiffe Bumfter og Bidenffaber, ellera habde gan iffe baret duefig til at probe andre. Som en foblye leraf, ibet han anerfjende $\mathfrak{D h g t i g}=$ Ged, Goor han end traf Den, uben §eninn til Feligion eller Mationa= litet, medgav han, at be fod ti Gange hriere end nogen i hant eget Qand.

Og ber fyies til, at Baniel bled lige til תong (5nrug' forfte \{ar. Det figes iffe dermed, at han iffe bled lengere end til (5nrug' forite $\mathfrak{Y}$ ar; thi han lebebe nogle $\mathfrak{A}$ ar efter lyans Regjeringa $\mathfrak{B e g}$ gn= Delfe; men dette er den Tid, hborpaa forfatteren ønffede farlig at henlede Spmartfombeden, faafom den bragte de fangne Gober fribeder.



## 2．Ikapitel．

1．Ber马．Sg i Mebutanejars andet Regientiganar brømte Mebufabnejar Drpmme，og bans Sind bled uroligt，og det var forbi med hans 巨pma．

Dantel fortes i ふangenfab i Mebutadnezaz Forfe Mar．I tre Nar filledeb han moder \＆arere，og i demte Tid reguedes han naturfig＝ via iffe blandt Miget vife eller tog Del i Statajager． $\operatorname{Dg}$ Dog fanot Det，Der berettes i dette תapitel，Sted i Mebutadnezara arbet Mar．
 Fortfaringen ligger deri，at Mebufabmezar regjerede ito $\mathfrak{A}$ ar fammen med fin Fader Mabopalajaur，Fra bette Sidspunft regnede jwoerte， medens Saldeerne regute fra den Tio，han begmote at regjere aleme
 gjeringwant iøølge faldaerneョ＇hegnita，men det fjerde ifolge Sodernes． Mant fer fanfedes，at allerede forite $\mathfrak{l a r}$ ，efter at Dantiel havoe futbendt fin forberederbe llodamelfe for at fume befatte fịt med det faldotife
 liţ at vinde Berommelfe over lyele Figet.
 Trodtarlene og Raldoertue, for at be fulbe fortelle Rongen hans Tromme; og de fom og fod for rongen.

Irolomentene var dem, der quede Sroldom, llotryffet taget $\mathfrak{i}$ det flette Bethonitu; but bil fige, de quede alle be obertroifte Soitioeligheder og ( 5 eremontier, fom war almindelige for bem, der formojagde Efjobnens Gang, at nogen fulude fodes o. j. b. Blambt de tiffalde var sgian giftologerne, der foregav at fume formofige, gond der ftulde fte iorem= tion, efter miagtig Jaytangefeaf Etjenture. Eenafrologifte biden= fab efler Senetro burfede i bid lloftrafuing af Slotidens gitlige $\mathfrak{M a =}$ tioner. Beforergerue paaftod at faa $i$ sorbindelfe med de dode ; idenne Betnoning ampendé dette Did beframig̣ i den fellige Efrift. Shutidens Epiritinme er ligejrem Elotiona hedenife Mardebeforaclife, jom igjen

 o. f. b. til fit Gtudium. WIf alle diffe Eefter cller $\mathfrak{Z}$ aug bar der en ftor Mangde $\mathfrak{i} \mathfrak{B a b y}$ (ont. Suer for fig figtede mod jamme Moal, nem=
 idet ફovedforffeeller mellem dem bar be Mtider, boomed de fogte at naa fin benfigt. Sen barffelige Stilling, guori Aomgen fod, bavde lyer ifar af dem i lige Brad Betingelfar for at fare; derfor falde han dell
 ret og famlede Derfor alt, foad 刃iget funde opbyde af Bigoum, for at befries fra fin Radoddeled.
3. Og תorgen jagbe til bem: Seg har brbut en Drbm, og mit Sinb er blevet urofigt efter at faa Dromment at pibe. 4. Da talte Malbrerne til font gen paa 丹rameiff: Fongen leve evinbelig! Sig bine ₹jenere Tvonmen! Saa ffal vi fundgipre big bens llotybning.

 famle tilitroftelige Dphnaninger for pan bem at grmide en eller anden *logtig Bereguing efler forme fine Suar faa thetndig, at de pajfede, $\mathfrak{h b a d}$ lidfard Sagen end fit. I Sverensitemmelfe med fine liftige $\mathfrak{j}=$ ftinfter opforbrede de t narrumende Silfalde Songen at medode dem Drommear. filute be blot erfolde fald Splyantity augaande deme, funde de ogja let blive enige ont en eller ardent Tolfuing, fomiffe fatte deres sin paa Epil. De henvende fig til Rongen paa Nramaift, en

Dialeft af det falberiffe Shrog, der bemptedes af dem, der fad imbe med
 Sapitel fortjette弓 Beretningen paa תalderiff.



 for 2 ere af mig. Derfor, fig mig Drommen og bens llotybuing! 7. De foa= rebe anben (5ang og fabbe: Nongen fige jithe ₹jenere Summen! Saa fal ni iige, $\mathfrak{G v a b}$ ben betyber. 8, Rongen \{parebe og fagbe: Yeg ved for vitit, at $\mathfrak{J}$ vil
 iffe figer mig $\mathfrak{D}$ rømment, er ber én Tom over eder, og J bar taget eber for at fige mig et lognagtigt og forberveligt Srb, indtil §iben foranbrer fig; derfor fig mig Drommen, faa jeg fan vibe, at $\mathfrak{J}$ fan funbgiøre mig ben弓 llbtybuing! 10. Fal=
 fundgiore, $\mathfrak{h n a b}$ Rongen forlanger, efterbi ingen for og mergtig ronge far for= langt fabant Fing af nogen Tegnsublogger eller ₹iefocrger effer §albaer. 11. Thi ben Ting, Songen forlanger, er foar, og der ev ingen anden, fom tan fundgipre

 Befalingen nogif, og man begundte at brecbe be vife; og man ledte efter ©aniel og hans Mebbrobre, for at be flutbe brebes.

Dỉje Bers indeholder Beretningen om den fortvinlede famp mel= lem be faafalote bife og fongen; forftuebute foger paa en efler amben Maade at jmutte bort, da de fer fig fangue ifit eget Barit, og fioft=
 ifolge fit $\mathcal{H} a l d$ fulde magte, naar ham forlangte det. Man har tildels gaact ftrengt irette med sebufadmezar, forbi han i bemue Sag flulde
 dinfe Spaamend fig uo for at fume? - Sabenbare finute Sing, forudige, boad der fremtidig fulde fe, fundgiore Semmeligheder, der belt og loboent laa fan boit og fan langt borte, at intet Menturfe funde forubie og trenge ind $i$ dem, endelig at gjore alt bette bed $5 j o b$ af overmaturlige Mider. Sar dex da faajand moget bed derea Waa= ftande, focrfor funde de faa iffe anbenbare somgen, lyond gan bavde Drømt? Det fumbe de bỉfelig. Sg am be, naar be fjende Drommen, funde give ben en Indning, fom var at fole paa, fumbe de da ifte ogiaa
 not, fafremt der bar noget bed, hado de paaftod: at de fod i Forbin= delfe med ben anden Beroen! Der var derfor intet ubilfigt i Mebufad= nezars zorlangende, at de fatide lade ham vide, hoad han havde dromt.
 iffe bar bland Demaffare，formanede at fumbigue，fond Sougen pr＝ ffede at vide，var bet en filtiende（Ertjendelie af，at be ingen forbimbelie gavde med disfe（suber，og at de iutet videre vidite，end hoad menuffe＝
 og meget bred．Shan fifonte，at gan med fant fit bele solf nar bed at fato fom Sifer for et Bedrageri．5an befulote bem（9．Wers）for，at de fagte at drage Eagen i Sangorag，indtil＂Ibden forambrede fig＂，eller indtil Enger bar ganet af Minde，at fant Whede over deres tuetydige
 Trommen eller blev ligeguldig med benipn fil denk Tubning eller jffe＝
 reglex，han greb til ved at domme dem til Ioden og deres Sufe til Zoe＝
 han fanfede foefor Sommen onar er Slane elendige Bedragere．




 Slawier，der fad inde med zarommen．Ean madfillelig gambe dag iffe Songen fruttet fig til fiut falfe ：helig̣ion，at fom fantede den，feln med al dens mebnte Srofindelfe．Sois Syjtemet bar bugget paa Evig
 Tal bg Stilling，eller foor mange af dem der ento matte rives med i

 nbgangen for at brabe $\mathfrak{B a b e l j}$ vife，et flogt og forftandigt Spar．15．万ृan $\mathfrak{j u a}=$
 Wefalitg fra $\mathfrak{R o n g e n}$ ？Da fortalte ：Wriof Daniel Sagen．16．Og $\mathfrak{E}$ aniel gif int og bad rongen，at han vilde give hant ₹ib，for at han funbe fundgipre fon＝ gen llotybuingen．17．Derpaa gif ©aniel til fit $\mathfrak{g} u$ og fortalte $\mathfrak{j a n a n j a , ~} \mathfrak{M t}=$ fael og ねjaria，fiue Medbrobre，Sagen，18．for at be fulbe bebe 5imle：as （6ut om Barmbjertighed angaaende bente 5emmelighed，for at man iffe fulbe brabe Daniel og bau弓 Medbuøde tilligemed $\mathfrak{B a b e l}$ pprige vife．
 morfelige Smftembigfeder：
 faa magtigt Jobtryt paa hans Eicel，at Den hos ham natte den hpiefte



De leder efter Daniel og hans Medbrøbre for at drebe dem.

Dette forte til, at Gpammendene pg De aubre gedenfe Serere fuibiten= dig maatte robe jit falfe Syifem; thi da man jatte dem paa
 rette, foad deres Rald ajorde til ent mumatauelig Brigt.
2. Det nar morfeligt, at Dantel bg futs Medorodre, fom fonten jaa mylta babde erflaret for ti bange bedre end alle fute Epaammen, iffe for dar bleben tague med paa भaad, eller parere, at man i foreligy=
 Wifje. Sigejom Rongen iffe funde fomme pan Trommen, faalede fald Det bam heller iffe ito at fembende fig til Datiel for at fan en Southa



 Syfem den fordel at blibe pronet forit. San vilde lade dem forigge,
 Feld her, goor det gjaldat at felfe fit Qio, for at de funde ghtue des bedre berede til at erfjende gant fituer, naar han endeltẹ ittafte den ud for fint fangue Sjentere og jit eget Mants gere.
3. Mpan jer, at deat forite Mumbitab, Saniel fit om forefiggende Sag, medoates ham derbed, at Buderite hofand fity for at lagge Gand paa gam. Maar fanz eqget wio janledes fod pan Epil, vilde han drive til at ioge jerten af hile fit jjerte, titotil berrent jeld giorde noget for deres Befrielic. Imiel fan af Rongen, goad han forlanger, nemfig Sid til at obernete Eagen - et bortrin, fom fandiandignis in= gen af Spamombene hande fumet gipre Fegning paa, fajom fiongen allerede gade befinfot dem for at ponfe paa logatagtig og forbervelig Tale og at forigge paa at vinde Ito netop med det 9han for Die. Tantel gif fitrats hen til fine tre Meobrodre og bad dem om, at be i
 til at fatte, hoad der var ifjult. San funde gave bedet afene og uben

 tre, Der i Endregtighed flutter fig fanmen. Matt. 18: 19, 20.
 ba prifebe $\mathfrak{L}$ aniel 反imtens ©ub. 20. Taniel tog tilorbe og lagbe: \&ovet vare
 $\mathfrak{G a m}$ til, 21. og gan omffiter 之iber og Stuber, aficter Songer og inblat= ter Ronger; han giver be vife ßisbom og be foritandige forftant; 22. Wan
 23. Dig, miue fabes ( bom og Sturfe og miturgiort mig, huab oi bab big om; thi fougens Sag har bu fundgiort os.

Man fer intet om, hoorviot Evaret fom, medent Saniel og hant Medhrodere cmonu bad. Jfald det fom, wifer det, how inderliq de bad; thi det bar gjemem et Ent bm Matten, at bind abbenbarede fiq for dem,
 jom man ogfan mes simelighed fan antage, og iffe horte op, for of fit Enar. (buer om be baboe ophort at beoc, og Gild forit fatere jarede Dem, bifer det bel, at Bomer tefe er forgionecs, felo om de iffe viebliffe= lig bonfores, fom det modertiden gaax. ( 5 og anden mener, at Eantel fif Eagen at bide berbed, at han oromte dent famme Erom, jom gebu=

 de $\mathfrak{i}$ Woment medoltes ham Trommen og dens llotyonime formidelit en
 om Satten" betnder alt, houd man jer, bet vare fiti i jobende eller baa= gen siffand.

Daniel lodede og prifede ituffs (6ud, fordi han howd fot faa naa=
 en fuldforndig Beretuing on hans Safigelie efter Bomborelfen. Mant arer Gud ped at prife ham for det, ham har gjort, ltgeiaa jand jom mant gjemem Rommen erfjender ju Srang til buns Sjow S. Mante Dantele Fard i dette Stnffe nare os et betimpel; matte bi give bind tifborlig Rov og Friz for entuer Naabe bebinime fra bam suand. Bleb iffe ti ipedalffe renfede? jpurgte Sriftus. Sovor er de ui? そuf. 17: 17.

Tantel necrede ben fuldefe stllid til, food der bar blenen ham aabenbaret; han gif iffe forft til Songen for at erfare, om det, der nar blebet ham aabenbaret, vinfelig var fougen Sram, men tafede frate Gud, fordi han havoe hort hans Bon. Etjont Damiel hawde fanct Srommen at bibe, regnede han fig det iffe felb til $3(f x e$, fom om han $\mathfrak{H a b d e}$ opmact dette bed fite Romer alene, menf forentede fig ftrata med fine Meobrodre $i$ Ertjembelfen af, at beres Bomer ligefand font hans egen var bleven bonhorte. Set nar, fagde ban, "hoad ni begjorede af dig", og ou lyar "fumbgjort os bet".
24. Bers. Terior gif Waniel ind til Mriof, fom Siongen havbe givet bet Sover, at brabe Rabets vife; han git og jagbe jaalebes fil ham: Srab iffe wabels vife! For mig ind for fongen! Saa vil jeg funogiøre תongen llotybungen.

Daniel beder forft for Babels bife: Drab bem iffe; thi Songent Semmefighed er aabenbaret. Biftrof var denne Mabenbaring ffet uben nogen af deres fortiemefte faabel fom uben 夕jarlp af deres hedenffe (Gjßetningametoder; De fortjente ligeja megen ubarmbjertig $\mathfrak{D o m ~ f o m ~}$ for. Men dette, at de felo betjendte fin fulditendige Mfmagt i forelig= getide Sag, bar $\mathfrak{Y}$ omagelfe nof for bem, og det laa Dantel meget paa Sjerte, at de noo jaaviot godt af be ham fficntede Beffignelfer, at de fom derfra med Ribet. Saafedes bled de fparede, fordi der bar en Guds Mand ibland dem; og faalede er det beitandig. For ßauluz' og Silas' Sfnld friganes alle de, der fad fangne med dem. \{ip. (5j. 16: 26. Fjor Bauluz' Sfyld freftez alle de, der med ham var ombord i Stibet. Mp. (5jj. 27: 24. Dette er blot nogle Bryber paa de utallige (5tsempler, der fitbes ben hele Gid nedober, i hbilfe den ugudelige hax mont goot af den retfor diges Belfignelfe; Det bar godt, om man faaledes
 parer Berden? For boiz Styid faanes dent - fror de faa retfer= diges Efylo, fom enonu findes. 5nor longe bifide vel uben biffe de
 der lenede for Enimfloden, taalte弓, efter at Moaly bar gaaet ind i $\mathfrak{U r f e n}$, eller Sodomiterne, efter at Sot var gaaet bort fra deres bejmittede pg
 doma, bilde Stadenz ugudelige subbyggere bere bleben iparede for Deres ©fnlo. Sg ding foragter, latterliggipr og plager de ugudelige netop dem, for hois Sfyld de endmu faar Row til at nyoe Sibet med alle dete ßelfiguelfer.

 Hotyoningen.

 Gagent fer, faaledes fom om $\mathfrak{h}$ an habde fundet ent, der funde fumb=
 Songens Efnio faboe fogt efter en, der funde fri ham ud af Banffe= ligheden, og filfioft gabde jundet en. For at giememffue dette fin fornemfte $\mathfrak{y}$ oftienets Bedrageri behovede Songen blot at huffe fin Sam= tate med ఇautel (16. Bers), fom han bel ogfaa giorde, og Taniels Qafte om at tyoe Drommen, om han blot funde faa Tid.


27. Daniel farebe אongen og fagbe: Dint Semmelighed, fongen forlanger, magter ingen vife, Bejpargere, Segnsublaggere eller Sanbïgere at fubbigre Songen; 28. men ber er ent (bub i fimlen, fom aabenbarer 5emmeligh ber, og han gat funtogiort fong webutabnezar, yoab ber fal fe i be fiofte Dage. Din Drom og Synerne i bit 5 goved paa dit Reie var bißfe:

Ran Du virtelfog futbgiore Drommen? bar Songenta thiblfomme Wilfen til Dantel, da kan tranote ind til hom. Trods den forrige (Gr= farites fones somen at have furgt fig felo, hourvidt Tantel, Der bar jan ury og uerfaren, birtelig funde fubgjore noget, fom feto de gamle og arberdige Epanmomo og Embitgere iffe havoe varet iftand til paa nogen Mande. Damiel exforede figefrem, at de nife, Etjernetyderme, Sandigent da Epammondene iffe tumbe aahentare demte bemmelig= Ged; thit deree ever frafte fig iffe fan langt; Derfor matte Romgen iffe vere bred paa dem, ei feller fatte bid til Dereă virfumģaje Evertro.

 niel, font bifer Mong gefoufobuezar, ywad der fat fte i de fidite Tage.
 ffulbe fife Gerefter; og han, foll aabenbater §emmeligheber, furbgiorbe big, goab ber ffat ffe. 30. Og tuab mig angaar, ba er bet iffe veb nogen $\mathfrak{W i 5 b o m , ~ f o m ~}$ monue vere hos mig fremfor hos alle andre leverbe, at beme Senmelighed er mig
 faa bit $\mathfrak{y j e r t e} \mathfrak{Z}$ Tulfer at vine.

Wer fremfilles not et rosucroigt Etat i Mebufimezars harater. Hom at ligne en gg anden 5erfer, der lader Mution joinde hen $t$ Danffub og lioffeielfer, wom at fe pan oremtiden, retted gan fure Tan= fer mod de fonmende Tage med en inderlig suit til at faa bide, hond Der da falloe ffe, idet bant utvivifomt have til benfigt faa meget de bedre at faa fumbfab om, horledeg gan vifelig fuide drage fig shut=

 gen, faafom der var mange more Mander, par hoilfe Den i $\mathfrak{D r a m m e n}$ indefluttede Sandled funde bare heven bragt frent, i lige Grad til
 Sleater. Dog vilioe Wud iffe giore noget for Songen uaftengigt af fit eget Folf; Derfor fende hou Drommens Hothonitg gieunem en af finte egne anertjende Ijencre, ifuorvel han gab Songen jelo Dromment. Daniel fraftred fig forft al fortjemefte, og for derpan at dempe for en Del de folte soleffer, det havde beret naturligt for songen at nere, fiden Gan falides bled lagt Marfe til af gimlens Gud, underrettede


Det fore Billede fremitillende Derdensrigerne.
Dan, 2:31-34.
han ham indixette om，at Drommen viftnot var givet ham；men at det dog iffe paa nogen Mande par for fans sfyld，at lidyoningen jendte， men for deres sfuld，giemem hwem den ©bled fundiort．Se，Gud habde her nogle Zjentere，og Det bar for deres Efnlo，han greb ind；De
 havoe det iffe beret for deres ©fild，viloe fongen alorig lane fanet lid＝ tyoningen paa fin Dron，rimefiguis̄ iffe entgang Drommen felp．刃aar man faalede foger אifben tif enfiver Tande，hoem der end er Bjemfand for Den，fitioer man，at den finfore Guds ©pmerfjombed mod fine egne Born．Sonr omfangaria bar iffe Guds bjentitg itmerberende Sil＝ falde；bed dette alene，at han anbenbarede Tantiel Kongens Dram，op＝ naaede han falgende：1）furdgjorde Gan Kongent，hond han gnfede at bide；2）frelfte ban fine Sjenere，ber troede paa gam；3）ftillede fan flart frem for den fatbaife gation sumbifaben om den jande Gud；4） ubbredte han $\mathfrak{f}$ oragt for Eanditurnes og Epaamondenes falfe Sypte＝
 medes Sine．

31．Bers．Fu，ofonge，广角uede，og fe，ber var et fort Btllebe；bette Bit＝ lede var ofldigt，og dets Glans overdettes jor；bet fod fige for big，og bet Ubjeende var forfarbeligt．32．Nette Willebes yoveb var af fint bulb，bets
 af Jern，bets fobder bels af Jern og bels af \｛er．34．Du ffuebe，indtil en Sten blev løsreven，iffe med fannder，og ben flog til Bifedet paa bet joboer af Jem og Ser og fumfe bem．35．Sa finute paa én Gang Jermet，Reret，
 og Binden $\operatorname{tog}$ bem，og beres Steb bled flet iffe finbet．Men Stenem，fom flog til Billedet，blev til et fort Kierg og opiylde bele Jorben．

Rebufadmezar bar derensftemmende med den falociffe Feligion $\mathfrak{M}$（fgudiburfer；et Billede var nuget，der paa engang maatte vaffe bans Spmarfifombed og dybe Matelfe．Ee jordife Miger，der fremftilles $i$ dette Billede，jom jetere bil blive omtalte，var（Sjenfante，han entovi＝ Dere ffattede hoit og fatte Wris paa．Jffe opinit af Mabenbaringens Qug，var hat iffe beredt til at ifatte jordifif Reeide og berfighed efter deta jande Bardi og at betragte jordife Riger i deres rette Qug；derfor fer man en forbaupende Enernantemmelie mellem den Wris，gon fatte paa disje Bjentande，og Det，foorded de jombolif betegnedee for ham Se bled anbenbarede for ham $i$ Efiffelfe af et fort Billede，fibilfet $i$
 ledes var det med さantel；fan formanede at betrugte al ©tarhed og §er＝ Yighed，der iffe bugges paa（豸uds 刃aade og ふifald，i deta rette Qns；

For fam vifte fig derfor feurere diffe famme jordiffe Riger $\mathfrak{i}$ Efiffelfe af grufonme dẹ robajerrige bilde $\mathfrak{D y r}$. ( (®e 7. Map.)

Men hoor beundringsberdig egnede iffle bette Billede fig til at
 Foruben at bille $\mathfrak{i}$ forte Sref antybe Begibenfedernes llovifting ned

 og hoorledes funde han ajore dette med farre Wirfniteg emb bed et Bil= lede, der begunde med det toftharefte Mretal og gradois gif medad til det lavere, imbtil man endelig treffer det grovejte og racite af alle, jernet
 fig de tomme Gloner, der iutet godt indegolder, men er lettere end det tommefte pa jorden, og endetig blafe bort, boor det inter Whos fan finde, hoorefter endelig noget barig̣t, af himmelit ※aro, indanger deta
 ffulde forgan, og jordiff Etolthed og berlighed falde fammen og foinde
 ammajet fig, ffulde (Guds \%ige opreipey $i$ (Enighled, ba alle, fom lenede
 lig. Men lad ou iffe foreqribe portallingent (ban! .
36. Bers. Det er $\mathfrak{D r p m m e n}$; og bent Motnbuing fal vi fige Songen.
 og Magten og Styrten og 2 Grem, 38. og alleitebj, boor Menmefent Born, Matfens Dyr og fimlent fugle monue bo, har fan givet bem i din Saand og labet big herfe over bem alle, - bu er hovedet af cimb.

Ser begunder et af Menueffefagters פiftories meft ophoiede Ma=
 gen, og bog omfatter deme fortalling deme Werdens Wragta og Magte Siftorie. ?logle Diebliffe blot er mot til at fefte den i Mrindet, og dog reffer den Sid, den omfatter, og jom begnuber mere end 2500 $\mathfrak{H a r}$ tilbage, lige ind $i$ bet evige ßige, fra fint fiente Bunft forbi Rigera Tilbliben og Falo, forbi Berioder og Tidanlore, ubover bore egue Dage. Den er faa omfangerig, at den omfatter alt dette, og dog er ben fan omftendelig, at den fra fin Iid indtil mu fiforer alle de
 opfundet fan fort en Beretnitg med faa riat et Gudhold; Memeftenes Gprog har alorig $\mathfrak{i}$ faa faa 5 ord givet giftorifte Smbleder i jaa for
 Eardommen!



 Fremgang, og i Tilfafide af, at bet gif bem godt, bar Den beffittende
 de poflede fine rigeite Sfatte, og wed yoem de ducetede i delt dubefte Stnoagt. Sndrette urberretter Dantel Songen ont at han i nerver=

 til §erffer over det altfammen; Dette vil da afgolde gam fra dent folte Tanfe, at fon habde naaet fint Etilling bed egen Magt og Wispom, og vilde binde han §jertes Tafnemmelighed for ben fande (5ub.

Babulont Mige, der tiffidit ubniflede fig, faa det bled det ftore
 neims Sont, doer 2000 2tar f. Str. 1 MRof. 10: 8-10. „Og Sil ablebe Mimrod; Gan begmote at bive en buldig paa Jorden. Ђan


 Mimund grumblagde ogfan Staden Minive, fom fiben bleb Nifuriens 5obeditad. 1 Moj. 10: 11. Folgende Efiloring af Bafnlout ji= ftorie fra Yofnion Universal Encyclopedia, Mrt. Babnlon, ftenmer oberents med de mefte zorfattere, fom har ffrebet om deture 6jeut= ftand:
 Drea og Babel, hoiz Sowedtad bar Babntor. Dette Eand blew fenere beherifet af en ajuriff תongeflegt, fom regjerede i Babylon. Disie Songer forte undertiden frtg med dem, fom regjecede $i$ det
 tale Stat til songerme af Mainrien. Flere Marymoreder forlob, how $\mathfrak{B a b y l o n s}$ gititorie bar uaften uben Betnoning. Baa den Tio

 faldot efter ham, og fon begunder 747 F. Sir. Dintrent $\mathfrak{A}$ ar 720 ble Merdod Baladan Ronge over $\mathfrak{B a b y l o n}$ pg fende (Gejander til

 Sargon. Senaderib fulbende $\mathfrak{B a b y}$ (on Mndertontgelfe og forenede

Det med det afintife Rig̣e outrent 690 F. Sr. Stuide bled ober $=$ numen on bet asinurife wige omftyrtet omtrent 625 F . Ar. af Mrederen Sinateres og louts butioforbatote, Mabopalayjar, Babylons oprorife Sandsforbing. Sauledes bito Sabopalasiar iftano til at grumblagge





 fadmezar (60t f. Ar.), Der bar Dent forfte af Wabnfons Songer."

 tredje Mar. Dam. 1: 1. Yebufadmiar regjerede to War fammen
 deme Tid, ment daldaeme repuer den fra dat Tid, ban bled Gat=
 ${ }^{(5 f f e r f o l g e r e ~ f i g e r ~ b u e n m i n t e ~ j o r f a t t e r ~ v i d e r e: ~}$
 robat. Deme reqjerede bot to Mar. Tabomid (eller Zabmuetus),
 den Stnre. Det finter, at hum delte fin fortgeftge Mang med jin Son Belfazar, guis mpoer bar eat Datter af gebufomezar. (5yrus Kefertede Babulpu pg indtag Etnden med wift 588 f. Mr. Werferne


Miane bi figer, at Billedet i Daniela 2. Rapitel betegner be fire fture profetife Weromariger, og reguer Babuton fom det forfe, fan fporger man, hourledes dette fan ware ret, ba intet af dem fawde
 lagde fịg aldrị̣ Grafemtam eller Fom; ment \%om armolagdes, for $\mathfrak{B a b n f o n}$ var fteget til fiur Magte Silme. Momb fremtidige Stilling

 gonber den fremtredente Rolle, de far at fuille $\mathfrak{i}$ Wrofetiens Spful= delfe, benmber at forberebe fine Meditaber. Man man tage Stilling ned Siden af Brofeter da fate diafo \%iger fra famme Standpurtt, faa tommer man rettefiẹ til at betragte bant lojagn i Ryjet af hatz
 ham. Set ex in ufrabigeliẹ zortolfungarege, at jolteflag farlieg

 (3ubs Foff, at det bitber mobentigt at acebute dem for at fulditent= digajore ben hellige Syttories Beretninger.

Da dette var Tiffaldet med Babninn, bar dette Fige fra $\mathfrak{B r o}=$ Fetens Standpuntt den ftore ng fremragende (Gjenfand i Den politiffe
 og fan talte naturlignts on det fon et Rige, der regjerede ober hele Sorden. Saanidt man ded, hled alle de ßrobiafer eller $\mathfrak{Z a n d e}$ imod $\mathfrak{h n i l f e} \mathfrak{B a b u l}$ mien forte Banben paa fin Magts 5pide, underfuede,
 flarer det noget deroreme Sprog i 38. Wern. Sit der var enfelte Sanditug og amecige folfemagier, fom biftorien iffe fjenote, og fom laa ubenfor Cibilifationens Gromie paa den Tid, Rambe og Fonf, fom hoerfen var opdagede eller mbertbungne, er iffe noget, fom er fterft og betnoning afuidt not til at fordomme Brofetens $\mathfrak{H d}=$ tryt eller til at ertlere proruofigefien for feifagtig.
 Foif, da Mefufaduezar indog Эexulalent og hortførte Juba i fan=
 fent, efter at det jobiffe Jepfrati ophorte.

Dette Riges Befen anthoes bed det Stof, jom danured den Del
 en gulden Tiosaldera gnldne Rige. Deta Dobedtad Bakel fneifede jaa hait fom inten af det弓 jenere ßivaler. Befiggende i $\square$ Ditens Wabe - bogget $\mathfrak{i}$ en fulotommen $\mathfrak{y}$ trfant, der maalte 60 engelffe Mit i Dutteds og 15 engelfe Meil paa foer Side - omgiben af en Mur, fom bar 350 jnd hovi og 87 god bred, tilligemed ent Freftuingegrav eller et Dige ubenom deinte af famme תubifindhold fom Muren feld - udagt it 676 Muder, der hoer for fitg maanlte $2 \frac{1}{4}$ engelfe ${ }^{\text {Mid }} \boldsymbol{i}$ Dmanti - med fine 50 Gader, af hbilfe hber ifor bar 150 zod bred og ffar Gimanden under rette Benfler, 25 paa hber Rant, allefammen rette gg jebne og 15 engelfe Mil lange
 Delt fom netop beffrenet og ublagt til herlige Suftantwg og Saber, $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{h b i f f e}$ preegtige Bugniuger laa baade fer og der, -- benme $\mathfrak{B y}$ med fin 60 Mite 5ran, fin 60 Mila yorevolo, fin 30 Mita Elvemur midt igjenter, fine 150 jotioe Sobberporte, fine bungende 5aber, der havede fig terrafifutif fra den ene til den amben, inotil de naaede $\mathfrak{i}$ gride med Murene felv, fit Befustempel, der bar 3 engelffe $\mathfrak{M i l} \mathfrak{i}$

Dan. and Rev. - Danish-Norwegian. 4

Duftedr, fine to forgelige Waladier, af buiffe det ene var $3 \frac{1}{2}$, det
 den Eufrat, forilten fanledes forband mante to Slotte, fiut fuld=
 fede sjowthemider, - demte $\mathfrak{B y}$, der i fitg imbefuttede mangt pg meget, fom felb harte til werdens lhoderarfer, bar feld et endmu mogtigere lluder. Midotig for hawd Sorden fet en Bu fom dent, al= oritg fenere har belt fet dens Mage. Ned fele Jorben wojtraft for
 fif af Den fellige Well felo demte glodende ₹itel: „Rigemes Sirone,
 det Wiage, der demmede det fore hiftoriffe willedes guldue sonved.

Enaban var Babel med Siebufabnezar, undommelta, fjof, fraf= tig̣ og uppertig, paa fiut Trume, da Fantel trade itidenfor dem ube=
 rige Wafadier. Mere nedtemte eno opmuntede bed det Zands her=
 fine batper paa deat glimurtioe Gufrats widjer dg grad, maar de inutom 3inn.

Sa der begmote Meniugedens xampuitab i ent ellom videre
 magter umberfaftet og nere eller mintre modertnftet af dem. Ea faaledes bliver det, indtil alle jordife Manter cnoctig nuervindes aj ham, hois Bet det er at regjere. Sy fe! Refrieliens Tag nermer Fig ftadig med ftarfe Efridt.
 Born, de mituofe med de forfte, de fonefte med de lowjefte, de forite med de fitpte, drage ind - eat By, der iffe flot ar 60 Mil i 5m=



 Mufie iffe ex fonderfmite ounger Euffe og Slager, men de forlofte

 gaar fra Gude og Rammetio berlighed. I beme $\mathfrak{B y}$ ffal de brage ind, iffe fom zantger i et fremmed Qamb, men fou landfingtige, ber vender tilfage til fit Fobremefne, iffe fom til et Eted, hoor de is=

ment til et Sted，haor de nudige Dro：§iem，Frifed，Fred，Fenthed， ubeffrivelig Salighed oq et Sid uden（Gnde bil briuge Deres Barm til
 ter og por Tunge med orndefang，naar serreit engang hjemforer 3ions $\mathfrak{F o l f}$ fra fangenffabet．Sal．126：1，2；2tah．21：1－27．

39．Bers．Og efter big fat ber optomme et andet §Rige，ringere ent bit， og atter et andet，et trebje sige af 反obber，fom far berffe，over al jorben．
 ffere：Spmen（Eni Merdoft 2 Mar，Meriglisiar，Enigerioment，it Yar，Qaborojoarfod，Rerighizfars Eon，i 9 Manteder，Der imider＝
 $\mathfrak{i}$ mindre ento et $\mathfrak{F a r}$ ，of endelig Yabomid，fois Son Welfazar，Ma＝ bufabuezars Somejon，fad med ham pan Stonen，of med dente $\mathfrak{p p}=$ harte dette Singedomme．

I Merigliziars forite Mar，fun to Mar efter Mebufannears $\mathfrak{D o b}$ ， ubbrod den fferbuibangre frig mellem Babanlonier og Meder，jom
 arares，Medertes Songe，der gos Tantel（Rap．6：1）fafdes Iarius，
 alt imod Babnimiterne．Srigen fortiattes med mafbridt seld pan Medernes og Werjentes Eide，indtif ©ytus i Mabomide attende Mar
 enefte $\mathfrak{B y}$ i gele סften，fom entom holdt wo imod $\mathfrak{g a m}$ ．Santede in＝ denfor fime uimbtagetic̣e Mare med Broviant nof til 20 Mar og $\mathfrak{j o r d s =}$
 byggerme og Militcerbefotnitgen i lauge，lame Zider，fpottede $\mathfrak{B a b n}=$ Ionierne ©ntus fra fue foie Mare og giorde var ad hat tilinuefa＝ Dende unttige ghitrengelfer for at bringe dem til duderfaftelje．（Efter alle memeifelige Beregringer habde de ogjaa god（5rnmd til at fole fig fifte．Beiet paa entiper jordift Sampintigheds Ractifan，forinnet med alle Patidens befjende 今rigaredifaber，是aaben og Mooventig＝
 faa frit $\mathfrak{o g}$ job jaa faft，fom om ingen filerde laa rumbt om be he＝ leirede Mare bentende pg baguende for at podagge dem；men（Sud

 giore Gatร Srd tififamme？
$\mathfrak{J}$ jelve demte derea eifferfedifolelie lan sifont til deres fare．
(5yrua befluttede fig til at opman bed ell sigajift, had han iffe med Bold funde ibartfotte, og da fon erfarede, at ent aarlig deit bar naer forfaanden, bed foilfell gele Byen vifbe hentaine fig til Mhunteryed og ftriende $\mathfrak{E n f i f i g h e d}$, beftemte han figg til at valge den Eag til at iotte

 San befluttede fig derfor til at ajore jelwe xbojentern til Wei for fit




 den ffulde tage Stilling der, foor Elven git ino i Byen, bag deat tredje fotte fig faft 15 engelfe phil medenfor, hoor floden igjen fom ub af $\mathfrak{B n}$ ent. Siditnewnte to 2 fipelinger fit Erore til at ryfte fremt ajent= nem frlodetet, fan fuart de blot fifonti, at man fumbe vade iajent= nem Floden. Hnder Glattens Marte, filloc de fimbe wet ind moer Murene, ffindo fig til foltgens Wallads, foor de fatoe modes,


 $\mathfrak{B a b u l o n}$.

Men alt dette bilde fave naret forgiones, hois iffe fele Byen fin
 guldighed og Dumbriffigled, maget, (furus intidertio giorde fterf Reg= ning paa til fiut Plana Hoforelfe; thi paa loce Eide af floben var
 Yoremurene. I digife Matre bar vectige folide nobberporte, der
 fede floden, naar de var luffede bg fedogtede; pg gavde de faaledes baret luffede pan beme Sid, fumbe manfe (finus' Soldater bave mar= faberet ind $\mathfrak{i}$ Byen gjemem flodeiet og derpan marideret ud igjen uben at have norettet noget t 刃etring af Byens lutbertoingelif. Men i hin fifubutioangre $\mathfrak{A f t e n}$ Drufue Eviren og Evarmen tod man alle digie Worte wo mod floden ftaa aabue og lagoe iffe Marfe til be perfiffe Soldater, fom trcergte imb. Mangen Sind vilde have blegnet af Sfraf, havde man lagt Marte fil, at floden pludelig janf, og forftaaet den frogtelige Betnonitg deraf, mangen en Iange vilde habe fipredt Forfardelfe wo ober Byent, habde man jet de beebnede Fienders


Mredernes og Perfermes Juotog i Babylon.
marle Sfiffelfer, der liftede fig frem mod den inderite fraftuing, Der ubgiorbe Deres Strife. Men ingen lagde Mrerfe til, at oloden plud= felig tomtes, ingen faa, at de periiffe Srigere ryffede ind, ingen pas= fede paa, at Bortene mod $\mathfrak{F l o d e n}$ bled luffede pg forinnede med Bagt, ingen brod fig om andet end faa onbt og ligegnldigt fom mufigt at fthrte fig ind $\mathfrak{i}$ den pilbefte llofberelfe. Seme Mat toitede dem dere ふige og beres frithe ; de fajtede fig iten durife Sus og Dus fom תongen af Babnions Underfatter, men baagnede fom Werierfongens Slaver.

Gbrus' Soldater furbajorde forit pit Mrerbarelife i Byen bed at over=
 fazar fif fuart bide (Srumben til foritnreelien og Dode, idet han for=
 $\mathfrak{i}$ aniels 5. $\mathfrak{A a p}$., og giftorten flutter med den enfle Beretning: $\mathfrak{J}$
 riuß modtog Riget, Da $\mathfrak{h a n}$ bar omtrent 62 Mar gammel.

Sanledes bar den farite Tel af det fore Billede fuldud fardig. (5t andet Fige bar opitanet, fom Brofeten havde erflaret. Ien pro=


Men for bi tager affifed med Babngon, dil vi fafte et Rlif fremad paa deta jentere jorgelige छiftorie. Mant fumbe faa naturlig toufe fig, at Seierherren i Befiodelie af fan adel en Wb, Der langt doergif alle anore Byer $\mathfrak{i}$ Berden, vifoe have taget deat fil fit ßige Sodedjode og oprethodot den i dent fordums (blant. When (5ud havde fagt, at Bnen fulde blide ent Grufiob og en Bolty for Prfenens dilde $\mathfrak{D y r}$, at Sufene fulde fyldes med vammefigt firnb, at $\mathbb{O}$ rifenen
 Baladier. (5j. 13: 19-22. Terfor maatte den forjt lagges voe. (5nrus flnttede fit ঞiges நobedicede til Sufa, en berant $\mathfrak{B y} \mathfrak{t}$ Brovinfen (Glam, git for Babnlon bed Brebberne af ofloden ( 5 hoa=
 deaut ( $\mathfrak{B} . \mathrm{I}$., Є. 180), i det forfte $2(a r$, han regjerede alene. $\mathfrak{D a} \mathfrak{B a}=$

 huilfet nedfalde ouer dem det periiffe æige famlede wrelde. Endmu engung bled Byen imbtaget bed Sif. (fn af Tariug puerfte Befa= lingsamend, Bopnrus, jatar af fig Maje oa Seren og jonderflangede
 leirede, idet han tilinnefadende breendte af Begiorfighed efter at faa

Sown oner Daring for hans ftore (Srufombed ved faaledes at rem= lefte fam. Waa demue Mande vand hau Babyloniernes Tillid, faa at be tiffut ellong gionde fam til Duerfthefalente over fine $\mathfrak{T r o p =}$ per, hantuan gan forroberift obergav Byen $i$ fin berres bender. Sg for at of for 亦remtion iffe fulde vove at gigre Spror, lod Darius 3000 af dem, der $\mathfrak{G a b d e}$ taget virfjomit $T e l i$ Speraret, ipiode,
 at were 200 stlen hoie bled 50 ; dette bar mu Sdeloagelfens $\mathfrak{B e g n n}=$
 Serfing. Sommen tilbage fra (bratentano platorede ※erree Felus= templet for dets umandefige Rigonn oy lagde derpan den faifende Bygnimg i Mumer. Mferander Den Etore forfogte at gjenophogge den; mear efter at gowe beifiafteget 10,000 Wand ito Manmeder for at




 poede Rolo mod den og paffunde delas ludergang. Wed Enden af det fjerbe Yarfumbrede bumtede de perifife Somper deatil en Rarf for vitbe Dur. Wed Giden af det tolute Margundede, forteller en
 Elot jaa fulde af Elanger og giftige Subhonr, at man iffe uben for Fare funde underioge dem mie. Sg paa nor Sid faar af Buiteme neppe not tifbage til at betegue Stedet, foor den itorife, rigeite og ftolefte $\mathfrak{B n}$, Werden mogemfinde for fet, laa. Enaledes nifer det fore
 Gramber paa Bantroens Watde Bjemfridigheden og Blimbedens Stjondiemmerter.
 git han her butger Sroet "彐tige" wifer, at Billedeta forffellige Tele
 jagt Rebufadnezar: "In er §onedet af Gum," mentes dermed Riget


Det folgende ßige, det mediff=perfiffe, joarer til Bryftet og $\mathfrak{H r}=$ mene af Splo. Tet bar ringere end det foreganende æige; $\mathfrak{i}$ hbilfen Wenfeende? Sffe i Magt; thi det icirede jo oner det. Sffe illdfraf=
 ofloden $\mathfrak{j u b u}$ ge pprettede faaledes det meft ubfrafte Fige, jom ind=

 ut $\mathfrak{o g}$ Bragt.

Set fra Sfriftens Stanopunft bar Dent fornemfe Siloragefe under
 begibenheden urder det mediff=perifife 彐itge Jaraela §jemun til fit eaet Eand. Bed Babnlons Sndtagelfe 538 ₹. Sir. gav (5nut fiu


 ffer oner Det famlede Rige. I bette Mar, der afiluttede Sisuela int= tiaarige $\mathfrak{F}$ angenfab, ubjardigede (Gurus den noffom befjende Beflut= nitug, at joberme fiflide faa vende tilbage, og at hat vilide gienop= bngge Deres Tempel. Dette var faa forfte Iel af den vigtige Beifutuing om Jerufalems zrigibelfe og 6jenopbuggelfe (Exat 6:14), der fuld=
 ¡om man fenere jfal je, Begnodelifen til de 2300 Tage $\mathfrak{i}$ Tan. 8 , den lougite og bigtigite profetife ßeridoe, Bibelen newner. Tan. 9: 25.

 og 5 Maaneder, motil 522 Ғ. Sr. Stte Mpotarfer, hot Megjerings= tio betzfede fra 7 Maaneder til 46 Yar hber, indtog efter fiverandre

 Tarius 5yitapiz fra 521 til 486, Xerres fra 485 til 465, Mrtarer= xes Rongimanus (ben larghanndede) fra 464 til 424, Darius glothus fra 423 til 405, Mrtarertes 9) 358 til 338 og endelig $\mathfrak{H r j e g} \mathfrak{f r a} 337$ til 336. शaret 335 oppitile
 gammelperifife Songere Sinje. (Efter ßrideaur havde Deme Mand en cedel soldning, bar af taffeligt Bafen og bejad overmande ftor per= fontig Sapperbed famtidig med, at ban bar millo og cedefmodig af Saratter. Sande han levet pan en anden sid, vifoe han utvinfiomt Gave tilbagelagt en lang og glimuende Qobebane; ment det nar hans
 figelfent Ffuldbyrdelfe, og i benne ulige samp fimbe ingen fortrin bringe fain Seicr, de vare medfonte efler erfbernede. शeppe bar han barm paa Ironen, figer fibptucente §iftorifer, for fan fand fim
 med at berede fig til at ftnrte ham fra $\mathfrak{2}$ romen.

Grumben til pa Emftendighederne bed den handaffede Kamp mellent（Brafente da Werferte overlades de iouffilte Siftorier，fom be＝ hamolex diage Saụer．Det vare fier wot at fige，at dell nanede fit


 perifife ：Rige i der forife lloftretnimy，bet gavde fowt under nogen af fine equte honger．



 fentand ind $i$ Syngeltet，for en Sidang at tiltureffe fieg dent ube＝ Cufferme spmarfiombed fon bet tredje ai de faafalde fitore Werdenariṭer．
 beftrebte Tarins fig anmu for at pante de forede Veoninger aj fin



 Dent Bunge．Fra Iid til modr nar det blot fanid，at Darius ved Sift fumbe undgan at aribes af fin raftofit forfolgende fiende．

 Fange henimod Waftrien．Det war beres Deniigt，om \｛llexamer forfulate dem，at fipue fig Sifferged for fit eget siv wed at udebere fin Ronge．Men da Mlerander Gorte on Darius＇fartige Stilling i $\mathfrak{F}$ orredernes banider，tog gan piebliffelig dent furtigite $\mathfrak{D e l}$ af fin
 Maridy ubleutede han farraderne．Dīfe bad indtrengende Darius at fitge tilfegt for gurtigere at fume flu；men da lant begrede fig Derbed，gab de hom flere dodelige Saar og efterlod hant daende $\mathfrak{i}$ Bognem，medens de befteg fine Bangere og red bort．

Da Mexamber indtraf，fan han fum ben perfiffe §onges liblple E米解elfe．Maar han ftirrede paa Qiget，funde han bel hbite en gabn＝ lig Lere om det ubeftandige i et Memeffes Sticebre．⿹er laa en Mand，fon med fine mange adle og fortrintige Egenfaber for blot nogle Meaneder fiben fad paa et Werdensriges Nongeftol．Liteld，
$*$
-


Meberlag og frafolo rammede Gam pludjelig, hans ßige oar blevent erobret, man bavo bemeatiget fieg han sfatte og tayet banz Zamilie tilfange; nu laa han dex, gruipme igjelfagen af forreder=
 Taarer endog af Meranders̉ Dine, ja fortrolig han end bar med alle Srigens grcejelige Betaitinger og blodige Scener. 5an faftede
 Sufaw fangne sinimer, og woredede jefo de modemige Mogifter til

 ham.
$\mathfrak{I a}$ Dartus fald, jan Mlerander Marfen rybdet for fiu fibite

 idoreffortte en eller anden ubetndelig Grobring. 5an begnote et

 ogfa Fordring pan at bere hans Sput Med et Soermod, der tun er Gjemfalden til foragt, giorde han Srav paa gubdommelige Peres= bebianinger. Nif egen fri wilje og uben Mobandighed ofrede han

 Nemmer og Wholinger. De nedrigite Memtefer wojogte han for at

 Hofald med Foffler ibande og tombte Sid paa Bgen og Slotet Berfepoliz, ef af $\mathfrak{B}$ erdens daftefte Baladier. Wan opmuntrede til faadant amaadefig Prif bland fine Moend, at bed ear Reilighed hele 20 af ben dabe fom oblge af Evir. (Efter at gave tilfuldehragt Det ene lange Driffelag bled ban tiffut piebitfelig thobubt til et andet, og da funde gan, fortaller siftorien, foor utroligt bet ento fyber, to Gange tomme det filde herfuliffe Beger, der rumner 6 eng . Quart (ca. 6 Siter), og det trodz han havde druffet til enfyber af alle de tilftedebrermbe Gjefter. Ment da faldt fan ogfaa nberende, rammet af en bobppm Feber, gooraf han Dode 11 Dage fenere, $\mathfrak{t}$
 faa enbu fun ftod paa Tarfelen til fine Mandommanar.

Det greffe Rige orremgang befoner bi tite her at fremftille,

under andre $\mathfrak{F r o f e t i e r . ~ S a m e l ~ f o r t i o n t e r ~ f a n l e d e s ~ f i n ~ l l o t h o n i n g ~ a f ~}$ Det fitore Billede.
40. 刃iers. Og et fierbe §ige ffal vare frerft $10 m$ Jernet ; efteriom Jernet
 berfnufe alle gine.

Sblandt be forfitellige partolfere berfer der en almindelig Snerensitemmelfe i wnverdelien af demue Wrofeti til dette bunft. Satle erfjender, at deo nobedet af (Buld, Wryitet og Mrmene af Eold og $\operatorname{Lemberme~af~Gobber~fremitille~Babntom,~Det~mediff=perifife~Sige~}$ og Grafentand. Ment noen nugen videre Grumd til Mipigelfer i Ennamader herfer der dog en Menitugiorfjel om, paa boilfet Mige den fieroc Del af det fore willede, wenme af vem, figter. Tesm=




 alt, og ligefom Jertet fruite og flog det ifityter. (bibbon folger Daniels funbolffe fremfilling og beftriver dette Fige jaaledeas:
"Жepubliffens Banben, der undertioen laa mber i hamp, men altio vandt Eeier $\mathfrak{i}$ hriģ, mffede med inurtige Etridt fremt mod
 Sold elfer Robber, der fanthende tjente til at joreftille folfeme eller derez Songer, bleb det ene efter det andet funfte af det romerife Jernrige."
 Rige hele det indige Guropa: zranfrig, Englamb, Etoriteparten af Mederlandene, Sameik og Det indige Iuffamb, Intgarm, Iurfiet og (5refenăad, uben at tale om dets afiatife og afritanife Befiodelfer, faa Gubbon mot fan fige our det:
„ Fomernes Rige foldte Rerden. Sg da dette \#ige faldt i geen= derne paa en emefte Mrand, hed 2erden et trift Fimgiel, foor han uftrafiet funde irdeftenge finte giender. N(t modita bar ffjebne= foangert, og bet bar umuligt at flu."

Man lagge Mrerle til, at Higet i Begurdelfen beffives ubetinget
 hatifet det fignees med en magteg holos, der ftrider hen over folfene, idet det untoerlugger fio alt og giwer Berden Sobe. Mlen faledes ffulde det iffe vedblive.
41. Bers. $\operatorname{Og}$ at bu filube Fpoberne og Taent bels af Pottemagerler og


 ffal vare ficertt og tilbels forpbeligt.

Fobderne faabel fom Seerne lande en bis Sbaghed tiffellea,
 det Jernets Sinute, fom det i allertotefte Grad befad umber fin lld= viffing forite Narhutbreder. Sovroanighed tilligemed blobagtig Slappelfe og Forborbelfe, ber poelcager Foll jaavel jom enfete Memneffer, begnnote at fortrere Dg forffe det Gernfener og beredte fanledes Reien for bets folgento Dplontity iti Riger.
 med det faboanlige zorbold i Maturen. Saa scerne, af hoilfe der naturltgois oar ti, henledes vor Spmerfjombed derbed, at Wrofeten ubtroffelig nexuer bem; og Det Rige, fom fremfitlles bed den Tel f Billedet, Goori Scerme Gorte, Deltes tifioft itt Dele. Set Eporgas= mand opftaar berfor noturligt: Foreftiller Billedete ti Saer de ti Sele, foori Monterriget deltes? For dem, der joretroffer en tilfnne= fabende naturfty og figefrem llotnonitg af Gubs Srd, er det iffe lidet forbanfende, at man fremiotter noget ©porgamaal mm bette Bunft; at antage, at be ti Iocer foreftiller be ti figer, buori fom Deltes, funtes at bare en jaa let, figefrem og naturltg oremgang $=$ maade, at det frever ftor 2 nutrengelfe at ubtyde det anderfedeă. Sog har nogle gjont et Froring i ben Retning - de romerif= fatolffe alle fom en og de Broteftanter, Der holder faft paa be romerife Bitofarelfer.

Man fan manife betragte et Bar* af den teologiffe Dr. S. ©omles fom en zremptillitg for bemme Side af Sporgmanet. Fobfatteren vijer flart, at han befioder ftor Sœroom og Sugtighed; derfor mad man faa meget mere betage, at han viex fite evter til at ubbrebe Rilofarelier og til at fore paa feifagtigt Epor ben, fom faa intorltg giente gnfer at faa at bibe, hoor vi befinder de paa Sident fore Etrom.

Si fon fun gantfe fort fremfille hans 马aafande, nemlig:




Fremtraden; thi 4) ba opreifte Simlens ( Stenen mod Billedets frobder of begurite at fruie det.

Wi fan blot fortelị̣ foare paa bisje Fajtande:

1. Mant fant ligefan goot indiferate det babuloniffe Rig̣e til den
 *egjeringwitio, four bi fan tudftrente det tredje 刃ige, (brcefenland, til Mllerambers io.
2. Meranders bifterfogere bar iffe et andet wige, ment entort= fortelfe af det famme, Willedets grafe Del; thi ifolge Epardom= mens (bang folger det ente :hige ved Erobring efter det andet; da Werfien habde erobret Babnlonien, fremitno det andet \%ige, og da Gratentand ladode erobret Werfien, fom det tredje; men Mleranders Efterfolgere, hans fite Energeneraler, erobrede i wiffeligheden iffe
 imellem det :Hige, fom Vlleramer hande erobret dy puerladt dem fuld fardigt.
 Rige folge umidolbart efter :lleranow bag ligge belt og foldent




 Tiffamd, fandedes fom det jombolit betegues ved seopardens fire foneder i 7. Rap. vg (bjedebuttent fire Soun i 8. Rap.
 "hor mant joge Det [fjerbe Rige] i det beitige llifen og iffe i (Europa, fort jagt, inden famme Etrog, foor forite, andet og tredje Rige ftod." Sonorior iffe i (Guropa? fporger bi. hovert ijar af de tre Riger randede poer en Strafuing, fon tulhorte det ubeluffende, huorfor iffe det fierde? Qighedgilutumy fordrer metop dette. Sy var iffe bet tredje Kige et europeriff æige? Spitod det itfe, med andre Srd, inden (Europas (bremier og fif fit Sawn af det Sand, lyon det fodeas? Snorion da iffe gaa et Efriot videre befoner til bet Eted, $\mathfrak{h o v r}$ Det fierde ftore æige fulde grundes? Sa foorledeß fom (Bra= fentand mogerfiurde til at optage bet forfte pg andet stiges Zamom= raade? fur bed Erobitig! Sg Hom giove Det famme; derior


Teori ppitiller med Seninn til Rambomradet，Iigejan godt bare det fierbe Ritge，fom（brafentand fumbe vare det tredje．
 umidolbare（Efterfølger，idet det pel vetsfede 5erferfus，men iffe
 af be forfte tre ßiger ubuterfede fig jartig bed fin egen，eiendom＝ melige Mationalitet；Ferfien var iffe det famme fom Babyfonten，ei hefler Grafentanto det jamme ßige fom noget af be to foregaaende． Slutter man mu efter $\mathfrak{A l n a l o g i e n t , ~ m a a ~ b e t ~ f i e r d e ~ \Re i g e ~ i f t e d e t f o r ~ a t ~}$ bare fammenfat af en Del af dette graffe æige del fabe en eien＝ Dommelig Matinnalitet，der er forffelltg fra be andre tre，og dette finder man i bet romerffe $\mathrm{Fig}^{2} \mathrm{~g}$ ，og $\mathfrak{i}$ dette alene．Ment

3．Dent fore Jeil，hoormber gele bette feilagtige fortolfning $=$ fuftem lider，er den deşberre altion almindelig hembede Teori，at Guds 彐ige grumbedes ded Srifti forite Somme．Man jer let，hoor fficebnejoangert Det er for benne Tedri，om man medgiver，at det fierde ßige er Mom；thi det var efter dette Riges Defing，at 5im＝ lent（Bud fuloe oprette fit Mige．Men det romerife Miges Splittelie i ti Iele bled iffe fuldendt for 476 ef．Sir．；Felbjplgelig fumbe derfor iffe Gbids Rige pare bleber oprettet ded Sriftiforite Somme，noften 500 Yar for Deme §id．Werfor maa Mom fra beress Standpuntt iffe antages jom det ontiandlede 彐ige，ifjont det $\mathfrak{i}$ enfoer 5enfeende forrefien joarer beunoringaberoigt til Brofetien．Ien Paaftand，at ©̧ubs Kige grumbedes i de Tage，da Кrifus bandrede paa Jorden， maa derfor efter dis̃je fortolferes Tauter fiebde马，det fofte，hoad det Hopte vif．

 nexbite frorfatter iffe i Betcenfing at indifreenfe det tredje ftore Werdensrige til den ubetndelige Bid ai omtrent otte $\mathfrak{Z a r}$ ！Derfor ffrober han at bebife，at det fjerde Werdensrige bar fuldt udbiflet，da Guds かorign fimpelthen udfarte det tredjes Snuridas！Derfor brifter Gan fig til at faftilaa de Tidapunfter，mellem hoilfe man maa fe fig om efter det fieroe，ifiont Wrofetien aldeles iffe befatter fig med Datoer，og fá opfitler han det forite bet bedite Rige，han finder imben den af bam angione Tio，fom Det fjerde Rige og beftraber fig for at lempe paa zorlubigeffen jaledes，at ben fan pas̃e ind $\mathfrak{t}$ hant zortoffuing，tiben i nogen Mande at agte paa det langt bedre Materiale，gan wenfor jin frebre freds funde finde joarende til en

Spfaldelfe af den propetife Beretuing. Er dette at gan fornuftig tifurere? (fr siben Det forife Wunft, mon maa faiticette? Rei, Rigerne er den bigtigite Fel af Wrofeten, og dem man man fe at finde, og dem maa man antage, naar man finder dem, ithoilfen Erden de end optreder med beupint til ₹id eller Eted. Wigerne rander for Tiden $\mathfrak{o g}$ Etedct, $\mathfrak{e f}$ Iiden Dg Stedet for Dem!
 vircing, er blot an pprmoduing. dififus fonderflog iffe Billedet ped fit farite Somme! Qad os betragte Billedet! Maar Etenen flaar Bifledet paa dets thoder, fonterflaar den willedet. Der bruges Rold, Withtitgen folger umidolbart, Willedet bliver ligepom
 med den? Waa intgen Mrade! Fet bortbetres og bortjeernes jom et upagjende Bugumagitof, der iffe lader fị bemote, og der fïndes
 Stenen til et Bjert, jom falder hele jorom, Doilten Betnoning fial bt mit leonge i dette, at willedet rammes bu jonderflanes? ( 5 r det et fitiforbigt, fredeligt dy rolight Bart, eller er det en Mabentarelfe

 mentito $\mathfrak{o g}$ Rampmarfens Tummel. "Etridantumelen og Aloderne, fom bar folede $\mathfrak{i}$ Blod", fortalte om den Rraft ag Noldombed, gnormed det ene folf bled underfuct af det andet; $\mathfrak{g}$ dog taldes alt dette iffe at „flaa" cller at "fourderifaa".

Tet figes iffe, da Rerfien crobrede Babnton og (Grafenfand Werfien, at de befeirede Miger Hed jonderflacode, fifont de finutes under en fiembtig Nations overbecbende fraft. Wen naar man naar det femte Rides Begmoelfe, rammes willedet med woldombed; det iønderffanes, adjpredes dg tilintetgiores i den Grab, at der ingen Blade findez for det. buorledes fal man mu joritaa dette? io man maa opfatte det faaledes, at fer foregaar noget, Der rober faa meget mere Boldjombed og Sturfe emb den, der almindediguis folger med, at det ene folf omitneter det ambet ved Srig, at Det fidite iffe engang fortjenter at moentes i forbindelfe med det forfte. Tet ene Folfe Undertongelie moder Det andet formedelif Srig er noget fre= defigt $\mathfrak{g g}$ roligt $i$ ©ammentiguing med, hoad der foregaar, naar Billedet ionderflanes af dent Eten, der bleb loareven af Bjerget แDen $\mathfrak{j} a n d e r$.

Men Yowrledes forflarer den nebnte Feori dette, at Billedet
 Sandhedenz Sps rofig ubjpredes, -at nogle faa af jordens folt ubocelge for gjentem Gandieds Rydighed at beredeg for Rriftit mot Komme og hant Regiering, - at en friften mentighed dames fitlle og forbringaldft, en Mentighed, der lige fra gin Sid til bor af Эordens anmagiende og feirende Magter er bleven morerfuet, for= fulgt og umbertroffet! $D_{g}$ Dette fal betegutes Derved, at Etenen flaar Willedet, og at Det forberflaces, ja at de adjurede Brabjinfter bolojomt bortfjertes fra Jordens Sucrflade! Sar mant nogerfinde hort noget mere taabeligt?
 om, hoorvidt de ti born forefiller de ti $\mathfrak{g}$ foefinger af det romerffe Rige. Bi foarer $\mathfrak{J a}$ af folgende Grunde:

1. Bitledet i 2. Sapitel foarer uvie til Gunet med de fire Dur i 7. Map. Det fjerbe Tyr i 7. Rap. forefiller bet fanme fom Jernbenene paa Billedet. De ti yorn paa $\mathfrak{D u r e t}$ foarer ganfe naturlig til Billedeta ti Tcer. Ter biones thdelig, at dikje born er ti Songer, Der ffulde opita, og De er figefan meget uafbengige Figer fom Durene feld; thi Durene ontales mpiagtig paa famme Mande, nemtg fom fire Konger, der ffulde opftan. 17. Wers. De betegner iffe en \%affe umiddelbart paa ginamon folgende תonger,
 opryffede af det litle 5norn. De ti 5orn forefiller nimoditgeftg de ti §iger, i hoilfe Rom tifiidft bled delt.
2. Wi har jet, at $\mathfrak{D a n i e l} \mathfrak{i}$ fin llotyonning af BilleDet bempter Drbene "Fonge" og "Figge" afoefilende, Det forfthemite beteguter det jamme jom det jibitnceonte. § 44 . Wers figer ham: „ $\mathfrak{D g}$ i di弓fe Songers $\mathfrak{D a g e ~ v i l ~ ந i m t e n s ~ ( 6 u d ~ o p r e t t e ~ e t ~ \Re i g e . " ~ D e t t e ~ b i f e r , ~ a t ~}$ $\mathfrak{n a a r}$ Gubs Mige oprettes, fifal flere Songer herffe fantidig. Det fan iffe herpege paa de fire foreganembe æiger; thi det vilde vare taabe= ligt at bempte et jabant llotryt pmen $\Re$ geffe paa finamben folgende
 nogen aj de foregaaendes, at Guds ঞige fatioe oprettes.

Ser fremptilles altjaa elt Defing, pg ghad er det, fom i Sim= bolet antyder den? Sutet andet end Billedet Iarer; medmindre fa
 Uoftrefningen af ben Tefing, fom Profetien omtaler. Mt antage bette bilde pare at rette ent alborlig Beftyloning mod Brojetien felp;
derfor maa di flutte，at Billedets $\mathfrak{f i}$ Iace beteguer de fi Pele， $\mathfrak{i}$自utife Det romerffe sige Defter．＊）
 betegure de ti sitger，minder man as morrtiont om，at Rom for＊ fin Teling $i$ ti wiger bleb delt $i$ to $\mathfrak{D e l e}$ ，delt veitlige og den oft＝ Yige，foarende til Willedets to $\mathfrak{B e n}$ ；bg da alle de $\mathfrak{t i}$ ふiger opitod af den deftlige Del，bilde bi，paaftan man，huis disile betegnes ned Treerne，faa ti Trer pan éll Fod af Wifledet pa ingen paa den


Men deme Subneming flam fiç felo ifjel；thi jafandt Beneme betegucr Tefing，man Iacme bgian betegue Iefing；Det bilde bare mentingang at fige，at Beatere er et Eumbol paa Teling，men iffe Icerne；men jafandt Taente idethefetaget anty＝


Dem Feiftagelfe，iom damer（Grumboolden for deme jubben＝

 rigt induende．

1．Te to Sember er willede pan ：lom，iffe alene i dets Elut＝ ningwaar，men fra ben forfte Iid bet bleo til fom en Mation；og derfom difie Ren artuber an Teling，vifoe wiget gane varet delt lige

[^0] anore Sumboler; faledes beftod lige fua Det forfte bet perfiffe Riges Teling, det vil fige, bets to Glementer, ber betemues i Tam. 8: 20,

 Riges Deling, Der arthodes bed bjedebuffens fite born og Seopardens



 fint nogle fan Mar forud for dets endelige Dplanitiog i ti wiger.
2. Jngen fatam Telima ito Parter autnoes wed be andre

 Derfor lader bet fig formftigen flutte, at willedets to Ben iffe war beregrede pan at forejitile en fadan Tering.

Men, fan man iphrge, foorfor iffe autate, at be to Ben autnder

 Fige, at Bencme antuber en Teling og iffe Iocente? Wrofetien ielo, joarer di, maa lede bore Ehutnimer Desumanembe. Den figer intet on Deling i Forbindelfe med Benene; men den forer Defitgoffarg $=$ madet paa Iale, faffart man fommer til fobderne og Tarme.
 magerler dag dela af jerm, Det bethoer, at det fat beere et delt Rige." Gugen Teling futide fimbe Sted, eller det figes idetmindfte iffe, at
 Glement, og dette finder man iffe, forend man fonmer til Fooderne og Taerne; ment man maa iffe opfatte det jan, at beret betegner den
 bar budt, bar ingen af Detent fan forrt jom det oprindelige Jem; mett alt bar $i$ en Enagheostifitand, fom antiober bed Blambitgen af Gern og Ler. Ten mubdaaclige Elutning er berfor, at Wrofetent paa dette Sted har anfort Marfag for wifning. Folgen af, at bet
 Zele, gilfet gaiwes tilfjende bed de ti Taer, pa dette Mefultat eller deate Delinţ antubes flarlig bed Den phofelige Dutale af en flerbed af jamtidige תomger. Miencus man berfor intet Bevis fimber for den

bendinger, faa mener ni, at der er god (Grumb til at antage, at be fi Saer betegner ent Delitg, jadedis jom bi har vift.
3. (ftlipent af de fire Monarfice lyade fit eget forlige Qandom= radoe, hotifet var det egertiige sitge, how man dgiaa maa ioge detz $\mathfrak{W i f t p r i e}$ Syoveduegivenfeder, goilfe er antyoede i Enmbolet. Man
 Beriens eller obrafentands fordums Mragtomraade, men inden $\Re_{0}=$
 veftitge Rige. Fom erobrede Rerone men det romerfe Sige i ferfig Forftand bar beft for (ibrefentand, dg dette fremitilles bed Jern= benene. Der foger man altian de ti Miger, og der finder man dem. Man maa itte moduendigus lemiafte eller forbante Embobet for at gione det til et pasifube da magtiant Billede af biftorife Regiden= heder.
 blande iig ved Mrenteffeiad, men be ifat iffe henge janmen, beu ene med den anbent, fom $\mathfrak{J e r n e t}$ iffe blander fig mes Qeret.

Med Fom falot det fiofte af be miverfale Figer, jom tilforte
 Beftandele beret faodanue, at det bar muligt for ent ?ation, fom $\mathfrak{i}$ Siathed, Tapperbed of frig̣imft hewede fig over fiue Maboer, at
 til alle bar faft fommeniluttede $i$ et emefte uhnre sige, og en enefte Mand paa berferiadet fumbe lade fin Witie yiferde jom Zob for alle Jordens Rationer. Ia \%om falot, war en fadam Malighed for
 jmuldrede det hen for aforig jentere at fames iajen. jernet bleo blandet med Eeret. Teta Beitandele tabte fin Eammentiongatraft,
 forene dem. Dette fremfilleg jan flart aj en anden zorfatter, at bi gjerne ber citerer hats Sw:
 men iffe fanledes, fom de andres lande giont. Sntet andet Rige Fulde folge efter dette, faaledes fom det feld havde fulgt efter de tre foregaaende. Det ffulde vedbfive i deme tionbbelte delte Iilftand, indtil Stenen flog dets fobder, fruite dent og adipredte bem, fig̣ejom Bin= den abfureder Mbnerne fra Serffepladien om Sommeren! Dog ffulde Gele deme Tid tgjemem en Del af dets Sturfe bedifgefpldes. Der= for figer ßrofeten: „Sa at froderwes Iaer var dela af Jern og dela


Kort over de fire Derdensriger.

 fan flambe fremfille Eandeden? 3 mer end 1400 gar far deme Ti=Teling beitanet. Sid efter anden far Whemeffer bumit om paa diaje Enemerter at oprette et enefte megtigt Fiag. Sarl Den Store, Sarl den femte, Quboig den fijortende og Yapolem foriogte det alle= fammen; men det inffedes̃ iffe for nogen af dem. En enefte Qinje $\mathfrak{i}$ Brofetien var ftorfere end alle deres bare; Derew egen Magt bred filidt til luntte ag voelagt, woen at de ti अiger dog blen til et. "Zildela fterft dg tildelá ifrobeligt" war den profetiffe Beffrivelfe, og jaaledes outafer pgiaa siftorien Dem. Med biftorien opilaaet for Dig iporger jeg mu: Er iffe Dette en moiagtig orempitllitg af Sebnin= gerne af dette engang jaa margtige sitge? Tet herfede med ube= græulet Magt, - det bar Berdents fromede berffermbe, - Dets Scepter bled brud, - Dets Srone omftntet, - Dets magt bled det frataget. Ti Kiger bled Damtede af Det, og, "Delt", fom det dengang bar,
 Dets Emfang er endilu det famme, fom da Jernuiget fod opreift paa finte Jooder. Ment det er dofua "tildela faerft", bet bil fige, Det
 alle foriong paa at fammenimelte dets Tele. "Tet ifal iffe ffe," figer Buds Sed, og Sitorten forer: "Tet er iffe fet."
"Men man fan fige, at en anden Plan endmu ftaar aaben; $\mathfrak{f n}$ nis man ingen Rei fant fomme med Mayt, lader det fig maffe gipue bed diplomatiffe siteb og Grmide, - dem fan man forioge. Bropetien giber en joag gatyming hertil, nant den figer: „De fat blande fig. ved Wermefefood," det vil ig̣e, man ifal ftifte
 lig engang gjenforene disiole delte Miger til ét.
, Wil mu deme Rift blibe fromet med நelo? Mei. Wrofeten joarer thoelig: "Mem de fal iffe hange fammen." (Europaz Siftorie er blot en forthobende תommentar over Disie Sros motagtige

 for at erfolde et magtigere Eiepter ou et mere hiditraft berre= Damme. Des meit betegnembe (Efwempel derpan, font vore Dages
 $\mathfrak{S a n}$ iggte ved Miliance at opara, fiond Gat iffe funde opma ded Bold: opione et emeite nocgtigt, forentet Rige. Snffedey det ham?

Pa nei! Eefoe den Magt, fobrmed fan fabde allieret fig, flev paa Baterloos Elette fant Undergang formedelft Bliuthers Iropper! Jermet vilde iffe blande fịg med deret; de ti Miger fatar emomu.

 (brumbe; Det er jo metop, goad Rrofetien funte at freve: Jermet bar „blandet med Leret". ©su Etumb funde man i willedet iffe ffjefne mellem dem; ment jateder itulde det iffe weoblive, ——de ffal iffe indbyrdes folde fammen". Etufienes Befen forbuber det $\mathfrak{i}$ det ene
 paa at fammentande dem, ja der fete enoog an sifnormelie til $\mathfrak{i}$ begge tilfeloe at blande dem jammen. When digfe sorigg fuldoe iffe
 \&fering i Guds Sro!" (Sim. Yemton, Lectures on the First Two Visions of the Book of Daniel, E. 34-31.)

Tiltrode for alle dific rijendajemitger, der flart bevijer (Buds


 demte Wrofeti fau vidutderlig feifagtig, at be har jpanet om et fom=

 (Enteherre". Sover umbtige Deres Beftrebelier for at udbrede en faban Teort ex, og fuor fuffende de zochanbunger eller den frygt, be maaffe fan bare geldige nof til at vaffe angaande en jandan for= ventuitg. *)

 anbet golf; bet ffal fumie og gifre (Enbe paa alle bine Rigex, men ferv ftal bet ftaa fait evindelig, 45. efteriom bu fueve, at en Gien blev løらreven fra ßjerget,

 trovardig er bens udtyoning.

Wer naar man Soppunttet af Deme forbaiferde Forndigelie, og $\mathfrak{n a n}$ Tident flugt fremad hringer os til Den fer forlofagte ophpiede Siene, da bil bi have manet til Slutningen af ban memeffelige

[^1]

 Bane! Suilfen bentuffende Emffiftelfe for alle de retforbige, fra Morfe til serlighed, fra Etrid til ored, fra Sunto til jellighed,

 fra Evaghed til Ethrfe, fra det foranderfige ag forfranfelige til det uforanderlige og evige!

Men naar fand da bette Rige oprettes? Sant mant hanbe at fan Suar par et Epargmand af faa afgiorenbe Bagt for Memeffe= fregten? Dīje er netop Epargwan, fom Gubs Drd iffe fader os vare ubidende on; og leri fer man metop deme limmelffe Gave马 oberordentlige Bard. Wi pajtan iffe, at den beftemte sid er anben= baret ligejauliot i dente fom i togen anden Wrofet, - thertimod
 at Den Slogt, fom fan fue Dette :riges Dprettelfe, fan moerfe deta fonme uben at tage weil og jaatedes gipue de forberedelier, der tant give Dem Met til at faa Del $t$ al deta serfighed.

Eom allerede forfaret er bi giement 41.-43. Wers bleven forte
 $\mathfrak{D e}$ eing, fom formo anmorfet, foregif mellem Mareme 351 on 483 ef. Sir. Ie honger eller Biger, i hois Dage junlens (3ud fat oprette fit Mige, ex bieminntig de Riger, der opfod af det romerffe. Det Guderige, fom ler er fitlet ${ }^{3}$ for Die, fumbe altjaa iffe, fom nogle
 450 Mar for. Ment enten man mu ved deme Defing tenfer paa de ti Riger eller ei, faa er det fiffert, at en Slagz Deting ifube finde Sted i Det romerfe Rige, for (Buburiget oprettes; thi $\mathfrak{F r o j e t i e n}$ er=
 Grad fifebnefourgert for dett almindelitee Emtomade; thit efter Det romerffe Rigen कorening af fine forfte Beftandole lige til Mrifti Lio
 i banz Tid, fan fidt fom mange ?ar efter. Borgerfrigene bar ingen Deling aj \%iget; De bar fur entelte argjerrige Berfonere $\mathfrak{A m f t r e n g e f f e r ~}$ for at opuaa den Goiefe Muntotayo i Riget. De leilighedsuife ubetndelige Spror i de fierte Wrovitifer, jom ogian utbertruffedes faa at fige med Quneta $\Omega \mathfrak{r a f t}$, ia maften med dets §urtighed, fan iffe faldes nogen Mtgets Deling. Dig dog er dette alt, mall fat pege
paa, fom forfturrede Bigety Emhed itmer end 300 ? Side Srifti ©id. Demre Betragtatitg alene er mot til for beftandig at fjerne deat feilagtige ©innmade, at Guds :Rige, fom er bet fente i Baffen, fauledes fom det fremftilles i Dan. 2, oprettedeß ved Begnodelfen af den friftelige Sidareegnitag. (Een Betrag̣tnitg $=$ maade endmu lan Dog bare paa fit rette Eted.

1. Tette fente :Rige fumbe altian iffe vere blebet oprettet bed Srift forfte Somme, foroi det iffe fat beftan famtidig med jordiffe Regjeringer, men folge efter bem. Kigejom det arbet Wige med Woid omfthrtede det forite, det tredje det andet og det fjerbe bet tredje, faaledes folger bet fente efter det fjerde; det beitanr iffe paa jamme Iid. Tet fjerbe Hige bliber forjt poelag̣t, Brabintterme fjemet, Sandet renfet, og derpan bliver det fente $i$ fin Tio oprettet fom et forgende Bige. Whan menigheden lar baret til jamtidig med jordife Regjeringer den hele itid, fiden jordiffe Stegjerimer damedes̆; der
 faa frembeles tir bur Iid. Yiei, Menigheden er iffe den Eten, fom flog Billedets pooder, den bergumte alffor tiolig, og det kerf, fom den beffeatiger fia med, er ifte at jonderifan ag omitarte jordife Fegjeritger.
2. Det fente \%ige begumber med, at Stenent rammer Billedet. $\mathfrak{5} \mathfrak{b i f f e n}$ Del af Billedet ramte Etenen? So, Trobdent og Taerne;
 fofteffe. Billedet var par Sorsfoftelifus Iid fun mobiflef til Saareme jaa at fige; og huis Gubs Fige blev oprettet, og Etemen flog Billedet paa den Sid, jaa flog den $\mathfrak{B i l l e d e t ~ p a a ~ Z a a r e n e , ~ i f f e ~ p a a ~ j o b d e r n e , ~}$ hoor Wrofetert figer, at den flog Det.
3. Den Eten, fom flaar Billedet, bitier !pareven af Bjerget uben §onder. I Marginalen (Den engelfe) ftaar ber: „hotifen iffe var $\mathfrak{i}$ bantiden." Dette bifer, at Billedet iffe blev jonberflanet af nogen $\mathfrak{p a}$ en andens Segue, iffe af Menigheden $\mp$. (5ts. it Srifti Saand; ment bet var ef kart, fom gerren udporer bed fit egen gubdommelige MRagt uben nogen menteffelig Meellemfomit.
4. 彐tter fremftilles (Bude Rige for Menigheden fom noget, Den ffal forbente. Freljeren leate iffe fine Tijciple en Bon, fom om to eller tre $\mathfrak{A l a r}$ fulde gaa af Brug. Temte Bon: ,,Fomme Dit Rige!" fon ligefaa pabjende dpitige fra den ventende நjord i de fiofte Dage fom fra hanz forite Difciple.
5. Wi har thdelige Bibuesbyro i Sfriften, fom ftadiefter foll
gende Scetniutger：1）Mitget var endiul fremtidigt，Den fitite（Gang
 for jith fimmelfart． $\mathfrak{Y t p}$ ．（6j．1：6．3）Sipo og Blod fan iffe arbe
 fom cffer（6ub．Эaf．2：5．5）Iet lobes den lille §jord $\mathfrak{i z r e n t =}$ tiden．Qut．12：32．6）De hellige faf indgaa deri gjemmen megen
 Ebomer for at donme levende of dobe． 2 Tim．4：1．8）Dette ffer，nuar gon tommer i fiut berlighed med alfe fine gellige Engle． Matt．25：31－34．

Som en Sirnendirg mod demte \｛affuelfe fube man fobrge， our Udtryffet＂らimmeriges \％ige＂iffe ambendes paa Menigheden． Waa ungle Steder andendes det viftunt fanledes，men pan andre Steder fan det iffe have Deme Yuberbelfe．De Sfriftfeder，vi gar hemift fil obenfor，er afgiorende．De bifer，at Migets Sprettelfe elibul bar frentidiont，efter at Menigledeat bar fulditamig oprettet， at zorftcenfelighed iffe fan arve llfortrenterefged，og at Riget forft
 iffe bave Senfint til en Tifitand eller Menighed her paa Sorden．
 i Dan．2：44，og pi four fet，at Wrofetien aldeles forbuber os at ant＝ vende dette Sro paa Menigheden，eiterion fetwe ßrofetien ndtryffelig
 Sorgiafelfe og den evangelife Menigheds Dprettelfe．Deriom man fant firbe，at Sroet „Æige＂paa nogle Steder i bet nye Teftamente fan anvender paa（\％ude 彐andes Brerf eller paa Evangelium，fan fant
 Det fan blot yave senfon til frifi tilfommende berligheontige，fon fan ofte ontales bande $i$ bet gamle og $i$ bet une $\mathfrak{z e f t a m e n t e}$ ．

Mant fan atter indbende，at Sernet，Sobberet，Sploet py Guldet altfammen tmiee，naar Stenen flaar Billedet；derfor maa Stenen flaa $\mathfrak{B i l l}$ edet，medens afle disfe Dele endmu er til．Iil Sbar herpaa

 Guld，fulde lede，naar Billedet Gled fonderflacet？Mei，ellers frent＝ ftiter Billedet blot en enfelt Slargts Lebetid！Betyoer det，at det forfte ßige ffulde gave ⿹erreomme？彐et；thi det ene ßige aflper Det andet lige til bet fjerbe！ㅋanar man altiaa antager，at bet femte §ige blev oprettet ved Srifti forfte Somme，ithiffen Foritand bar

Sobberet, Solpet og Guldet mere tifftede Dengang end un for Siden? Sentyder det til Siden for den anden Dpitmodelie, natar alle disfe ugudelige Foffeferd jfal opfan? hee; thi de jorbiffe \%igers Doe lagaelfe i den narberende Werden, fom inmbolif fremitilles derbed, at Bifledet imberflaą, fer niwerlịg bed gandetidens Elutnita, og $\mathfrak{i}$ ben anden $\mathfrak{D}$ pfandelfe dil man iffe mere ifjelne imellem $\mathfrak{R a t i o n e r ! ~}$
 bi mu betragter; thi alle de Riger, fom inmbolif betegutes ded Bille=
 $\mathfrak{B i f l e d e t a}$ jarite Iel , Wredien og Werfien den amben, Mafedonien, (Breferland, Srafien, dilleafien og gegnpten den tredje. Wotitiff Sid og herredomme er bifthet gaaet buer fra den ene til den anden, indtil det hele ma er jammentromgt i bet fjerde Miges Tele, forjandiot $\mathfrak{B t}$ lledet vedfonmer; men de andue er endmutil, fjont uden noget ftarre Sherredomme, dg de dil alle blive forberilanede, natar det femte Rige fommer.

Man funde embu anfore en Sudvending og jporge: Er iffe de
 Og har iffe $\mathfrak{F r o f e t i e n ~ i j o l g e ~ d e n ~ E m m a n a d e , ~ h e r ~ e r ~ f r e m f a t , ~ f l a a e t ~}$
 i disfe Songers Tage! Folgendo ©tsmpler fra Dr. Melfont $\mathfrak{B o g}$ "Ôritanferiets Mariag og Mur" (Cause and Cure of Infidelity), S. 374 og 375 , ftiller Dette i et flart $\mathrm{E}_{1} 15$ :
"Sort, at et eller andet joagt roblt led utroer talriçe grujomme



 100 bel bebrebnede Mand, - at zemtintgrucerteme opbygges og ftaar nogle $\mathfrak{A r a r}$, ment at fat to af bem bliver mednrende og gien= opbnagede umibnelbart derpaa, - er fan fin zbrites Sro blepen frenfede pan nogen Mande? Mei! Zer ffede ingea vepentig Bifbry= delfe i Befaftningareffen, og den vigtigite Tel af Grrenjebagten bar
 ribe, men fitatis efter neer bed det Sted, hoor of ftod, opreifer to andre, fom er bade rummeligere og mere hemfigtemasiige, - holder han da iffe enomu fit Qpfte? So, ingen bil vel ment andet! Sat endelig, at han foruben de ti befreitede Eteder $\mathfrak{Z}$ Qobet aj de 30 Mar endmu habde i Maanedwis underlolide en Befoitning til, faa at han
i 2 Yar af de 30 habde underfold ellebe iftedetfor ti befoftede Steder, - bil man faafige, at han derbed faar undadt at gjemmemfore fit oprindelige $\mathfrak{F}$ pretagende? (Efter fan nogle tilinneladerde $\mathfrak{Z f b r y =}$ delfer, fauleder fom obenfor mebnte, omitnrte wor Berettigelie til at
 joares ?rei!
"Snaledes er det ogian og har baret med פenfin til de ti euro= periffe Жiger umber det romerffe ظerfferfir; de har weret til i 1260 शar. Smend flere gar bittet Mabn efter Seiergerrens Sune, $\mathfrak{h a r}$ Dog iffe bette Yawnebtte berpbet dem Siluarelfen; omend andre far byttet (Strempe for fit Lambomatade, bar ong Folfet ber entmu; ontend andre er faline, og deres Efterfolgere or fommen i deres
 1000 פatar bar flere end ti, omend en eller anden Magt ent tort Tid
 men juart forjoand, jaa har iffe det bebirtet, at Dhret fif mindre elto ti ઈontr."

Scott bemorfer:
"Eiftert er bet, at bet romerffe ßige bleb belt tit Dele, og ifuorvel der undertiben fumbe vare flere, umbertion forre, bar be
 dømme."

Eanfedes fiemes al Ramfelighed bed Spargamantet. Iiden har fulditemoig udviflet det fore Billede $i$ alle deta Dele. Set frem= ftiller mbiagtig de vigtige politiffe Beginenheder, fom det bar beftemt til fambolift at premfitile. Tet itane fulditamoig paa fine Fobder og har ftanet faaledes i 1400 शar. Det benter paa at rammes paa $\mathfrak{F}$ poderne af ben Eten, der bled lpareben af Bjerget, men iffe med
 feren fommer og anbenbares $\mathfrak{i}$ Jlostue for at bringe 5xan over
 Srifti (Evangelium lydige. (Se Sal. 2: 8,9.) § digie Songers Dage fal 5imlens (6ud oprette et Rige. Disfe songers Dage er mu of gar mu vertet i netop fiorten Yarfuibreder. Jiølge dente $\mathfrak{B r o}=$ feti fand den allernefte Begibenhed bare, at Gud opretter fit enige Rige. Mabre $\mathfrak{F r o f e t i e r}$ og utallige Segn vifer umizfendefig, at Tiden normer fig fterft.

Det fommende æige! Dette (Emme burbe mer end noget anbet befficftige dente Slegts $\mathfrak{T a n f e r}$. (Ex $\mathfrak{b u}$, Rajer, rede for Det, fom

Dan. and Rev. - Danish-Norwegian. 6
ffal fe? Den, fom indgant til dette Hige, fommer da iffe ind blot for ent fort Sevetio, fanledes jom Memeffene leber i demte Berden; han fal iffe je pan, at bet fooffes pg bliver omiturtet af et efterfal= gende megtigere Hige; men gan indaan deri for at mbe alle dets Wrivilegier of Weffumelfer og at fan Del i deta evige 5erlighed; thi bette stige fal iffe doerlades til et andet folf. wit fonger tạjen: (sr bu rede? Betitgelferne for at arbe siget er meget gumfige: "Men er $\mathfrak{Z}$ Srifi, ba er $\mathfrak{Z}$ jo Mbrafoms Exb og Proinger efter Forjetteffen." (5x du en wen af Sriftus, den fommende songe? (Elfer bu fons farafter? porpoger du at vandre yomugt ifans

 mine diender, fon iffe vidoe, at jea fulde reajere over dem, og fla Dem ibjel for mine Sitre." Ter bil iffe blive noget moditridende Rige, hoor bu fan fimbe et Biffugtofted, fanfemt bu forbliber en
 Deme Berdens *iger magenfinde far eiet. Det fat infoe hele Jor=
 feirer over alle fine fithder, fifibit fan fige:, "rom hito, mint daders
 blev lagt."
46. Wers. Ta falbt Fiong Rebutabnejar paa it Naigtog tilbad ミaniel, og

 og §emurefighebers kabeubarer, efterdi bu far funnet aabenbare benne §emme= lighod. 48. Terpaa giorde fougen Taniel for, og han fifulfed bam mange


 Dantiel vari Korgens Fout.

Wi har doalet noget vidtipitig bed llotyoningen af den $\mathfrak{D r o m}$, fom Dantel fumbjorde for Salocernes Songe. Fra dente maa bi nu bende tillage til Sebufabmezars Kalabs og til Dantel, faatede fom han ftaar for Songen efter at hane fundgiort ham Drommen og bent ldotubuitg, nedent spomondene og be fornirrede Sandigere og Stjernetydere fand rumbt ont $i$ taus Forbentning, flagne med Frugt gg forumbritg.

Man fumbe neppe bente, at ent cergjerrig berffer, der var bleven ophotet fil at fibde paa Sordens hotefe Iroue og bar midot in Fblde af nafbruit Ryffe, bilde tanle at hore, at hans Rige, ont

Gbilfet fian fiffert nereede Det $\mathfrak{y a n h}$, at bet ffulde beftaa altio, ffulde
 Sandhed med tudelige og frimodige Erb. Songen var langt fra at blive fortorntet; tbertimod falot han pan fit $2 \mathfrak{Z n f i g h}$ for (Buds $\mathfrak{F r o f e t}$ og vilde tifbede ham. Ubent Suthl gan Tantiel frats Befaling til at forbindre den af Kougen ubjerdigede Srore om at tilbede fam fom en Gub. $\mathfrak{U t}$ Daniel hande en eller anden Gantale med hin= gen, uden at det paa dette Sted omtales, pes tudelig af 47. Wers:
 til, at Tantiel beftrabte fig for at vende Songens ?(Erefrogt fra ham felb til গुimlenš (5ub, efterfom Song̣en foarer: "Eandt er Det, at ederā Ghd, han er elt Gud over (buder og en berre deer Ronger."
 fom i dette Sid afmitroelig amies for at give en Mant for, og
 anfes for ftor, naar hat har Figdon, dẹ di lajer, at fiongen gab Gam mange ftore Gaber. 2) Magt. Eeriom en Mand formben Figbom agiaa har Magt, anjer man bam biajelig bland folf for ent For Mand, og Magt blev fificenfet Samel til Sberflod. Sant
 alle Babele bije.
 Irofab mod fin egent Samvittigheo og Guds Brad. Bifeama Be= gicer efter en bis bedenfif songes zorceringer war faa fort, at han beftrebte fig for at erfolide den tiltrod jor berrens itotryffefige $\mathfrak{B i f j e}$, og jaaledea for han gienigulig bild. Daniel iogte iffe efter at erfolde bi弓fe Gader, og Dog fificufedes de gam deerflodig, ibet Gan bevarede fit §jerte rent for 6ud. ईant zorfremmelje baade med Senfin til Migoom og Jidiflodelie bar af for Betubnitg for ham; thi den fatte ham iftand til at tiene jite wiuntigere fillede $\mathfrak{S a n d}=$ mand under beres lauge Fangentifab.

Dantiel blev iffe forbirret eller berufet af fin fore Seier og vid= underlige $\mathfrak{F o r f r e m m e l f e . ~ 5 a n ~ e r i n d r e d e ~ f i n i t ~ d e ~ t r e , ~ f o m ~ f a v d e ~ d e l = ~}$ taget med ham i Betnmringen anganende Songerb ©porganaal; Dg efteriom de havde fijutpet ham med fine Bonner, befluttede han, at
 bled de fatte til at jure Babels Mffarer, nedents Dantel felv fad $\mathfrak{i}$ Songens Wort. Worten bar bet Sted, hoor ber holdete Ramo, og $\mathfrak{h b o r}$ færlig vanjfelige Sager bled forgandede. Beretningen vijer fimpelthen, at $\mathfrak{E a n i e l}$ blev Rongent formemfe Raadiver.


1. Rers. Fing Mebufablejar givrbe et Billede af eiuld; dets fixibe var jefsti Men, bets Brebde jeft Men; han opreift det i Buras Tal i Babels Sanbitab.

Man har villet gjeyte paa, at dette Billede gande en eller anden $\mathfrak{W e n t y b u n g ~ t i l ~ S o n g e n s ~} \mathfrak{D r o n n}$, fom den befrines i foregaaende Sapitel, da bet iøplge Tidsregningen opreiftes fur 23 gar jentere. S Gin Trom var Sobedet af ©uld og fremitiller Mebutadtezars Rige.

 Rige ffulde fremfitiles ned Guldet; men det war iffe jaa behageligt, at Det engang ffulde aflojes af et ambet Ritge. Derior giorde han hele $\mathfrak{k i t l l e d e t ~ a f ~ © u l d ~ i f t e d e f f o r ~ b l o t ~ a t ~ l a b e ~ w o b e d e t ~ g i o r e ~ a f ~ G i u l d ~}$ til et Segu paa, at jovedets Guld ffuide ubtraffes gjemem hele Billedet, eller med amore Sro, at han 彐ige iffe futbe bige for noget andet, men beitaa evinderig.

Det er fandinuligt, at ben her nounte 5ride, nitti fod efter labefte Bereguting, iffe bar felpe Biffedets 5opide, men dgiaa 方od= finftet iberegnet. Seller iffe er det jandinnligt, at mere end jelve Bifledet "ibar af regte (Gulo, om faa var. Wet furde vare bleven


De tre Gebrceere, fom negtede at bpie fig for Guldbilledet.
overtruffet med thnde，net forbutine $\mathcal{B l a d e r}$ med langt miture Befoftning uben at bergne det noget af det nore glans．

2．Bers．$\bigcirc \mathfrak{g}$ ®ong Mebufabnezar fenbte $\mathfrak{B u b}$ afited jor at foriantle ©atra＝ perne，Statholberne og \＆anosbøobingerne，Sverbominerne，Sfatmefterne，be lootynbige，Dommerne og alle 民antifabertes（embebsmant，at be fulbe fomme til Snbvielfen af bet Billede，Biong Pebufabrejar havde opreift．3．Sa foriam＝
 fterne，be lowtybige，Dommerne og alle sanditaberite（ $m b e b s m a n d ~ t i l ~ S i b v i e l=~$ fen aj bet Billede，ת口ng Mebufabnezar havde opreif，og be traabte Gen foran bet Billebe，Mebutabnezar havbe opreif．4．Sg நerolben raabte med valdig Røit： （Eber pare bet fagt，J folf，Slxgter og Tungemaal：5．Faa ben रib，Э gorer Syben af 5homet，Mørflpiten，Sitaren，5arpen，Bfalteren og ©aftepiben og alle Slags ©trengeleg，fal $\mathfrak{J}$ falbe ned og tilbebe bet ©ulbbilfebe，fiong Mebufab＝ nezar bar opreif．6．Sg ben，fom iffe falber ned og tilbeber，fifal i ben famme Stund faftes mibt i ben breubenbe Slbom．7．Serfor，paa ben famme Tib，ba
 Slags Strengeleg，ba falbt alle Folf，Slagter og Tungemaal ned og tilbab bet Gulubillebe，fong Mebutabnezar gavde opreit．

Tette Billede Jindielfe Gleb bemyttet fom Mateoning til en ftor
 og fan fore Uogifter finber Meameffent fig gjente i for at under＝
 altid baret．நyon iprgefigt det er，at de，jom opholder ben falfe Refigion，$i$ deme jemiente fan latagt overgaar dem，fom far bent fande！silbedelient ledjages af Mlafif，og den，ber undod at deltage，
 i enfoer Retning，－Ofornvielje paa den ene Side，Emerte paa den anden．
 i Simer；Det var jandinntignts Salocernes spimbelje．

8．Bers．Terfor gif paa ben famme Tib falbceiffe Mrend frem og anflagebe Soberne．9．We tog tilorbe og fagbe til Ronj Mebufabnejar：Kongen lede

 Slags Strengeleg，fulde falbe neb og tilbebe Gulbbiffebet，11．og ben，fom iffe faldt ned og tilbab，fulbe faites mibt it ben branbente Gloovn．12．Der er ¿polfe Miœnd，Goem bu har overbraget Sturelfen af Rabels Ranofab，Sabraf， Mefat og Mbeb＝刃ego；bisje Mant bar iffe agtet paa big，o ronge！Dine Buber tiener be iffe，og bet Guldobillede，bu gar opreif，tilbeder be iffe．

Digfe Raldaere，fom anffagede Joberne，var jandinnligniz den filopofife Seft，fom gif under gint Mabn，og fom endm folte onot
af 2 erareffe over fit vancerende，feiffagne forigg，da det gialdt at tyde Rongela Trom，fom er omtalt i 2．Rapitel．De var opfatte paa at bempte det forite det bedife Baaftud tif at anflage Joberne for 反ongen og enten battere eller poelagge dem．De fogte at paa＝ virfe Kongens Furbom ded fterfe 5entyoninger fil dere utafnem＝ melighed：Du har beftiffet dem til Befturelien af Sandfabet Babel， gg Dog agter difif Maxid iffe，o ふonge，paa dig！Man bed iffe， hoor Fantiel bar ved deme seilighed，fandinnliguis bar ban frava＝
 haorfor bar bel Sadraf，Mefaf og $\mathfrak{N b}$ b＝Rego tilftede bed benme $\mathfrak{2 k t e}$ ning，fiden de bidite，at de iffe furde tilbede Billedet？Bar det iffe，fordi de gieme vilde foie fougens Sirab，faabidt det lod fig ajore uben at opgibe fine religibie Grumbiotninger？Songen fircuede，at de fifulbe bare tilitede；dette Forlangembe fumbe de gaa ind paa og foie fig derefter．San forlangte，at be faube tilbede Billedet；nen dette forbod deres Meliginn，derfor nagtede de at giøre Det．
 サbeb＝Sego frem；ba blev disfe Mrend farte frem for fiongen．14．Nebufab＝ nezar tog tiforbe og fagbe til bem：（ $5 r$ bet et oplagt Maab，Sabraf，Mejaf og

 Gitaren，Sarpen，Wjalteren og ©xftepiben og alle ©lag弓 Etrengeleg，er rebe til at falbe ned og tillebe bet $\mathfrak{B i l l e d e}$ ，ieg Gar giport，iaa er bet godt；men gyis § iffe tilbe＝
 （Gub，foun rebber eber af mine நanber？16．Sabraf，Mrefat og $\mathfrak{A b e b}=$ Rego joarebe og jagoe til fonger： $\mathfrak{D}$ Nebufabuezar！Bi har iffe nobigt at foare big et $\mathfrak{D r b}$ Gerpaa．17．Se，var Gub，fom vi tiener，er magtig til at rebbe os；af ben
 iffe，ba fifal bet vare big pitterligt，o ronge，at pi iffe vil tiene bine（Guber elfer tilbede bet（bulidbiluebe，bu har opreit．

Songens Sbertarenthed bifer fig Derbed，at han lader Sabraf， Mejaf og Mbed＝Rego gione nof et $\mathfrak{F o r i g g}$ ，efter at de forite shang har undladt at foie fig efter hanz porlangende．UDen Toinl var Gagen fulditondig flar；de funde iffe undfinlde fig med Uvidenhed； de pidfe goot，hamd fingen anfede，og naar be undolod at fote $\mathfrak{b a m}$ ，nagtede de med $\mathfrak{B i f j e}$ og pelberaad 5u at lyde ham．Sige oberfor de flefte Songer bilde det habe baret not til at afgipre Deres Sficebne．Men nei！Rebufadnezar bilde oberje demne Forargelfe， Goiz de ved et gjentaget Forigg foier fig efter Qoben；men de under＝


De tre Gebrwere i den brendente Jldom.
rettede $\mathfrak{s i n}$ agen om ，at lan iffe behobede at hefbere fia med at gien＝ tage dette Sfuefpil．，录i har iffe modigt at fore dig et Sro
 engang til，bor Beflutning ftaar faft．Bi fan joare figejaa godt un ［ont fenere，og bort Sbar er：Wit bil iffe Durfe dite Guber og ei tilbede det（buldbillede，fom ou har opreift．Bor Bud fat befri $\mathrm{p}^{5}$ ， om han bil，men guiz iffe，er det ogfan det famme；bi tjender lyan $\mathfrak{B i l j e}$ ，og for bett bater bi os $\mathfrak{i}$ ubetinget Zyoighed．Deres Svar bar baade oprigtigt og beitemt．

 ffulde gifre Sonen fyy（bange Gebere，end man havoe fundet for gotat opthbe ben．20．Sg nogle Mand，valbige ©tribふmanb，fom vat ibaņ jacr，bøb Gan at binbe Sabraf，Mefaf og Mbed＝Mego for at fafte dem i ben branbenbe Gldoon．21．Da blep bisfe Mrend buibne i fint Sfiorter，fine 反iprtler og


 थbeb＝Nego op．23．Men dißfe tre Mand，Sabraf，Mejaf og Mbed＝Sego， faldt buntre mibt $\mathfrak{i}$ den brenbenbe Jlown．24．Da forferbedes riong
 suftebe pi iffe tre Mand bunbne midt i glben？De foarebe og jagbe til Ron＝ gen：Jo vißfelig，o Ronge！25．Ђan fuarebe og fagbe：Se，ieg fer fire Maxib，fom gaur løfe omfring mibt i frben，og ber er inger Sfabe at fe paa bem，og den fierbes tujeenbe ligner en ©ubefons．

Rebufadnezar bar iffe ganfe fri for be feil og den Danrifab， fom en uinoffrenfet gerffer jan let er nofat for；ligefom berniet af fin ubegrenfede Magt furde han iffe taale llydighed eiler Modit＝ gelfe；jatter man fig op intod hans udtroffelige Wilje，felv af de bedfte Grumbe，vifer han ftrats den Evached，fom umber Ifgnende Dmitendigheder er faxles for vor faldue Memeffeffegt，pg henfal＝ Der til lidenffabeligt $\mathfrak{R a j e r i}$ ．Sfjout felo Werbens Serfer bar han iffe dent langt banffeligere Dpgave boffen，at finre fit eget Sind； endog hans stuigtstraf forandredes，faa at ban $\mathfrak{i b l i f}$ og Mine forraabte fig fero fom Slave af en ubetvingelig Sidenfab iftedetfor at dife fig fom ben rolige，berbige Furfe，ber furde beherife fig feld．

Sonen blew ophedet find Garge fterfere end feodanlig，med andre Srd，den bleb giort fan hed fom muligt．Singen bedrog fig felv bed denne forkoldazregel；thit jeld om Grio gawde tilladt syldelt at birfe fom fabaanlig paa dem，Songen faftede i Slommen，faa vilde den blot have tilintetgjort dem jaa meget farere．Jutet vilde vare
vundet for תongen berbed．Men efteriom de blev frelfte af Slden， jaa blev derved meget vundet for Guds og hank Sandheds Sag； thit jo ftcerfere beden var，Dejto ftorre Mirafel bar det at blive frelit fra bent，og Defto ftorre Znotryt bilide det gipre．Mule $\operatorname{Dmftandig}=$ beder var beregnede paa at dife（Subs direfte Sraft．Se bled burdme $i$ alle finte flader，men fom ud igjen，uben at fan meget fom Rugten af Jiben var gaaet doer dem．Man valgte de magtigite Mand i Serent til at fafte dem ind．Glden brabte dem，forend de fom $\mathfrak{i}$ Berouelfe med dent，medent den ingen Birfning bavde paa sjebraerne， ffigut de gif miot $\mathfrak{i}$ flammerte．Set ar klart，at Jiben fod under et overnaturligt Rejens intrfludelfe；thi medens Jloen pirfede paa de Meb，foormed de war bumbre，og golagde dem，faa at de frit funde gat oufritg midt Baalet，jan joed den iffe engang deres
 bled $i$ den；thi for bet forite bavde Rongen fajtet dem $\mathfrak{i}$ den，og bet var hant pligt at falde dem wo tajen，og for det andet bar den fierdes Efiffelfe gos dem，of i hans sarocrelfe futbe de vare til＝ frebje og glade i Slooment ligefand fom under waladets（Bloder og Duerdandighed．Zad as under alle vare Urovelier，5jemfogetier， Forfolgeffer og Trengfler blot have den fierdes Sfitfelie med os， jaa er det not．

Songen fagde：„Dg den fjerbeg 山⿱一𫝀口eende lignter ent（fude＝ ¡ona．＂Ent og andelt antager，at demte Tale jenpeger paa Sriftu； mien det er iffe rimeligt，at 反ontent babde noget Begreb om Frel＝ feren．Man lefer da oọfan：„er fom Gude San．＂（En bedre Sber＝ jeettelfe er efter gode $\mathfrak{G u t o r i t e t e r}$ Llotrnffet＂fom en Son af Guderne＂， d．b．¡．，ban faa wo fom et obernaturligt elfer gudoommefigt $\mathfrak{B a j e n}$ ； Mabufadnezar faite ham fiben en（rngel．

Suitten farp Frettejottelfe for Songens Daarfab og Galfab bar iffe disfe cole Mrends Befrielfe fra jloonnen！En hoiere Magt end nogen jorbiff gabde bebaret dem，fom ftod faft imod $\mathfrak{G f g u d s d y r}=$ Felfen，of fom bifte foragt mod Songens（Bubennrfelfe og Befalin＝ ger．Jngen af ⿹edningernes Guder havde nogenfinde bebirfet en jaboan frelfe，ei fefler bar de iftand til at giare bet．

26．Bers．Da gif Mebufabnezar Gen til den branbenbe gibovis ©or．Wan tog tilorbe og fagbe：©abraf，Mefaf og Mbed＝クrego，J，ben Gxiefte（subs Tjenere！©aa ub og tom hib！©a gif Sabraf，ybefat og 2beb：Nego mibt ub af Slbent
 forfamlede fig；De faa bisfe Mcenb，at Slben iffe Gapbe bavt Magt over beres

Segemer，og at §aaret pan beres Soveder iffe var joebet，og at beres ©fiprter iffe var foranbrede，og at lugt af glo iffe var tomment paa bem．28．shebu＝ fabnezar tog tilorbe og fagbe：Qovet vare Sabrats，Mefats og Mbeb＝Megos Gub，ber jende fin engel og rebbebe fine Tjenere，fom forlob ig paa bam og handebe imod siongens Orb og hengav fine Regemer for iffe at tiene eller til＝ bebe nogen（5ub uben fin（Fub．29．Saa giver jeg ba nu bet Bub，at ben af etgnert folf，slagt og sungemaal，fom $\mathfrak{i}$ Tale forfer fig mod Sabraft，
 Mogbynge，forbi ber ingen anden sub er，Der magter fantedes at frelfe．30． Da ophpicbe Kidigen Sabraf，Mefaf og Mbeb＝9ego til 2fre og Barbigbeb i Babelz $\mathfrak{E a n d j a b}$ ．

Baa Sontgent Befating fim da dije tre Mrend frem fra $\mathfrak{j l d}=$


 i 24．习ers：＂Saftede bi iffe tre Manto bundne miot i Jlont＂）， famlede fig ba for at fe paa disfe tre Maxnd，fau at be baade ved
 Mhan glemte at tilbede det ftore Billede．Sele den uhure $\mathfrak{b o l f e f t i m =}$ mela Sonteres̃fe blev henbendt ubeluffende paa disfe tre marfocrdige Mand．Ylles sanfer var beffaftigede med demte vidunderfige Iil＝ Dragelfe．Syor gurtig fumbifaben derom vilde iprede fig ober hele Riget，maar de atter vendte tillage goer tif fit Zandfab！⿹勹ulfet marfeligt（Etwempel pan，af Gub fan lede Memteffeta 2rede til fint Pris！
$\mathfrak{T a}$ Lovede Mongen Gabrata，Mefats og Mbed＝Megns（sub og befalede，at ingen fuldo rette oprorff Tale imod ham．Dette havde Saldoeme utbibliont giont；thi $i$ hitue $\mathfrak{D a g e}$ havde goer Mation fine © Buber，elt eller flere，faajom der bar mange GuDer og mange Ferrex， $\mathfrak{o g}$ naar en ghation fetrede ober en arden，mente man，bet fom deraf，at det overvundne folte（buber iffe magtede at befri bem fra Seierferrerne．Jodente var bleben fuldftendig undertoungne af Babylonierne，hoorfor dige uden suibl havoe talt nedjottende eflex
 ffionter grant，at det bar paa Grumb af jobernee egne Sinder， han obervand dem，iffe paa Grumb af nogen Mangel paa $\mathfrak{K i r a f t}$ hos
 nes Bud $i$ Eammentigning med jeoningernes Buder！Songen erfjendte Derbed，at Gud giorde Memeffene anjbarlige oberion en ophpiet Regel for moralif Sarafter，og at han iffe betragtede deres
wandinger med জenint til den med \&igegnloighed, efteriom han bilde hjemfage dent, fom ouertraade den, med Etraffedomme, $\mathfrak{b g}$ felofolgelig vilde ubghbe fint $\mathfrak{B e l f i g n e f j e r ~ o v e r ~ b e m , ~ f o m ~ f u l g t e ~ d e n . ~}$

 Werren deat, der hotder faft bed ham!

Kongen forfrenmede dem, d. b. F., han gav dem igjen be Embeder, fom de hawde, far de bled anflagede for Ulydighed og forroderi. Bed (Enden af 30. Ber tilfoier Septuaginta (de 70 Mambe greffe Everfotelfe): "Eg lyan fatte Dem til at herife ober alle de Эoder, ber var i hans Mige." Tet er iffe jambinntigt, at han bidere faithold fit Srav paa, at man fulde tilbede $\mathfrak{B i l l e d e t}$.



## 4. Ikapitel.

1. Bers. Soly Mebufabnezar til alle Folf, Elagter og Tungemaal, fom bor
 Den hoiefte (כind har giort mod mig, begager det mig at tunogiore. 3. S.ans
 evigt $\mathfrak{R u g e}$ og hans berrebamme darer fra Silegt til ©legt.

Sette Sapitel begumber, figer Dr. Glarfe, med "ell almimbelia Befaling, en af de alofte, om hotife der berettes". Den fifen fig fra lebufabmezars Pen og betjendgiondes i den almmdelige sorm. San onfer at fundgiore de vidmoderige Sing, Gind bar giort imod bam, ifte blot for mogle fan, meat for alle folk, Etammer og Eumgemaal. Folt ex altid rede til at fortalle, fuad goot beg velfig=


 di fer af de folgende Eele af dette hapitel, Jan betjender aaben=


Serrent benntede for at yomuge ham．Med fand N（nger og et yomugt Sind beftemmer han fig til af fit eget frie Nalg at fade bette fund＝ gione，for at Gubs jerredomme man blive lonprift dg hans æawn aret．Med semput til Wiget paaftaar han iffe langer，at gans eget Rige er uforanderligt，men obergiver fig ganfe til berren，idet gan ertjender，at hanz wige alene er enigt og gomb berredmume fra Elagt til Elogt．
 Iabs．5．Jeg havbe en $\mathfrak{D r a m}, \mathrm{gg}$ ben forfardebe mig，og Janferne paa mit Reie og Synerue imit §oved forffreffebe mig．6．Sg ber blev given Befaling af mig om at fore alle Babels pife ind for mig，for at de fulbe fundgiøre mig Drommens lutybuing．7．Da tom Tegnらublaggente，Wefvargetue，falbcerne og Sanbiis gerne ind，og leg fagbe bem Tramment ment bent llotyoning funte be iffe fige mig．S．Ment tiliibit foun Taniel int for mig，buiz Mavn er Beltiajar efter


 fig mig muin $\mathfrak{D r} \neq \mathrm{m}$ S Syner，fom jeg $\mathfrak{G a r}$ fet，fig mig UDtybningen beraj！
 paa Jorben，og bets Fgibe var ftor；11．Ftort par Trcet og iterft，og bets §øibe naaede til Ђimyen，og man fuide je bet lige til bele Jorbens（Ende； 12．Detş equ var beiligt，og bet弓̧ frugt par mangioldig，og joble var ber paa bet for alle；unber bet fanbt Marfens $\mathfrak{D y r}$ Sfyge，og i bets brent boebe fimlens $\mathfrak{F}$
 med Balde，og faaledes fagbe han：foug troet ned of hut dets orene af， ryft dets Qop af og fipred bet弓 Frugt！Dyrene unber bet fal fiy bort，og Fug＝ Yene fra bets ©rene．15．Men lab bets Modfud itaa igien $\mathfrak{i}$ Sorben，men $i$

 blive forandret，faa bet iffe er et Menneffes，og et ©urs sierte fal gives ham，og
 gen，og paa be Gelliges ßefaling ๔agen，indtil be Ievenbe ertijuber，at ben நbieite har Magt over Memuffene马 $\mathfrak{M o n g e b o m m e ~ o g ~ g i v e r ~ b e t ~ t i l ~ d e n , ~ h a n ~ v i l , ~ o g ~ f a t t e r ~}$ ben ringefie blanbt Menueffer over bet．18．Dente Drom jaa jeg，fong وiebufabnezar，og bu，Beltfazar，funbgior nig bens libtyoning，efterbi alle mit Figes vife iffe fan fige mig，grad ben betyder；men bu er iftand dertil，thi be Gellige Gubers 2ant er i big．

I be her fortalte Begiventheder er flere marfelige Wumfter，fom bi wil give $\mathfrak{H g t}$ paa．

1．Rebufadnezar bar tryg i fit 5uß．5an havde med jeld fuldfort alle fine foretagender．5om habde undertonnget Syrien，

di弓je ftore Erobringer，Der giorde Gam opblajt gg ledte ham til en jaaban Forfanuelighed og Eelotillid；og Dog valgte（Fhid netop Dette Tidepunft，ba gan folte fig mept tryg og fitfer，oy ba det bar meft ufanbinnligt，at han bilde lade fan meaget fom en Tanfe forfture fin ielobelfagelige Ho，－（3）balgte netop bette Tidspunft til at vaffe frugt of bange $\mathfrak{t n c}$ fier how ham．

2．Tet Mridel，hoorbed（5ud udrettede dette．5ovo futbe vel

 med Srigens zarer，forfordeftge Bloobad og Marderi，uben at
 ajore ham bange？Jngen fiende truede，ingen fiendtlig Gfy tod fig ie．Sigefon det mejt ugunfige Sidapunft blev valgt for at vaffe frngt $\mathfrak{f}$ hans jjerte，jaaledes valgtes ogjaa det Mibdel，fom inntes mituojt jfiffet til at frembringe en fandan Birfuing－ent Trom．⿹\zh26ans egne Zauter og han eget 5obeds Smuer mante lare ham，hand intet andet fumbe：Underdaniated og yomyghed til han eget Bedife．Sen，fom havde forfoe：det andre，men fon ingen andre fumbe forforde，hled en Efroft for fig fetb．
 rammebe Eandigerne．Bed bin Stutedutg giporde de fig til af，at Guis de blot fif Eromment at bide，ffulde de nof tundajore fam llo＝ tnoningen．丹u erindrer 丹efufadnezar thoefig Erommen，ment lider Den yomngeife，at hans Eandigere atter ftan hiow peloje med Efam doerfor dent．De funde iffe uotroe dert，og man maa igjen tn til Serrent Frofet．

4．（ 5 n marfocrdig かremitiling af Mebufadnezar Regjering． Teme antude fimborfit ded et Tra miot paa Jorden．Babnlon， lyon Mebufabnezar regierede，faa omtrent miot $\mathfrak{i}$ ben da befjendte $\mathfrak{B e r b e n}$ ．Irceet anaede til $\mathfrak{H i n l e n , ~ o g ~ Q a v e t ~ d e r p a n ~ v a r ~ b e i f i g t . ~}$ Tetá bore（ $\mathfrak{F l a n s}$ og herfighed var for；ment dette bar iffe alt，fom Iiffobet er med alffor mange Riger．Set hande flere inbre for＝ trint：Det bar megen frugt og hambe rode for alle．Under det fandt Turnte paa Marfen Sfngge，dg i Grmene berpaa boede 5imiena Fifgle，og alt figo narede fị deraf．Sbad futhe thoeligere og ftrerfere betegne，at Mebufadiezar birfelig regjerede fit Bige paia en fandan Mande，at det faffede alle gans Hnderjaatter Beffottelfe， Underford ou Syffe $i$ fuldefte Manl？Birfelig at worette dette er

[^2]Det fuldommefte Maal for jordiffe Megieringer og den friefte $\mathfrak{2}$ (tre for etfoert Rige.
5. Den Taade, Gud blander med fine Domme. Da der bled givet Befaling til at focioe dette Era, Gled der fagt, at Etubben
 Nobber, for at det iffe fulditendig ifulde obergibes til Under= gang, men at 9huligheden for fremtidig $2 \mathfrak{c e f f t}$ og Etorhed funde be= bares. When Den Tay fommer, da de ugudetige fal ombugges uben at lebnes moget facdant jaab, og da bil ingen Maade blandee i

 "Sa fov Tider ftal fare hen oner ham." Santedes lod Guds Be= ftemurfe. Eette ar all ligefrem bogitaveliģ fortrelling; Derfor maa
 Tette fan beftemmea ned at finde mb, foor leme Mehufadmezar ober= ensifenmende med deme sorubigelfe blev brebet ud for at bo fam=
 "Ito" betegner altiau é Mar. Maar det beanttes" jumbolif $\mathfrak{i} \mathfrak{P r o f e}=$ tien, betegner det naturligulá inmbolif eller profetiff Tid. En "Tio" bilde da betnoe et profetifif Nar eller, da hoer Tag giceloer for et $\mathfrak{H a r}, 360$ birfefige Mar. S' hap. 7: 25 bil Der Give Mateonitg til atter at mutale dette.
7. Den Suterejfe, fou de beflige eller Englene har $\mathfrak{i}$ bet, dex ançar wemmeftere. Se fremitilles fom dem, der forlanger, at der ffal handé faaledes imwd Rebufadnezar. Se jar, fom Dpoelige aldrig tan fe det, fover utilbarlịa Stoltjeden er i Menmeftebjertet, og de bifolder og fimpatiferer med Gubs zorints Madilatninger, bed Gpilfe gan foger at forbedre disje Ember. Mremeffet maa bide, at det iffe er fitt egen Quffes Byguriter, men at der er ent, fom herffer i Menmefferes \%ige, unter hoem de $\mathfrak{i}$ yomughed bor boie fig. Dm= end ent Mand bliner en magtig Songe, jaa bor han iffe rofe fig deraf, thi gande iffe serren opreift ham, bilde han alorig habe ind= taget Demue crefutbe Stilling.
8. Mebutadtezar ertjender Den Fande Gubs Doerherteonmme ober be gederife Srafler. San genfiller fil Dantel at dque ben bem= melige Gaode, toet han figer: "Du er iftand dertil, thi be bellige (buders Mand er i dig." Eeptuaginta har Entalaformen: Den Keelige (Suds 2famo.

bans Tanfer forfærbebe ham．Songen tog Da tilorbe og jagbe：Feltazar！Sab
 Serre！giatte bog benne Trøm gixlbe bem，ber gaber big，og bens llotyoning bine fienber！20．Det stx，bu faa，fom var fort og fterft，og guis \＄pibe naaebe til §imlen，og fom mant funbe fe over hele jorben，21．og guis Spu var beiligt，og bois frugt nar mangfoldig，og paa buiffet ber var fobe for alle， under hoilfet Marfens Dyr havde Tilbold，og i bots Brent fimlens Fugle boebe，22．Det er Dig，o Konge，bu，fom er itor og megtig，og huis ßcelbe er for og naar til §imlen，og gois ferrebomme er lige til Sorbens（ande．
 Sug Troet ned og forborv bet，men lab bets Robfub ftaa igien i Sorben， nent $i$ Qenfer af Jern og fobber，i Marfens（3ves，og med fimlens Dug fal han vabes，og med Marfens Tyu fal hans Del vare，intotil fo §iber er farme hen
 flutning，fom fommer over milu ferre fongen：25．Du fal vorbe ubfobt fra Menueffene，og bos Marfens Dyr fal bin Bolig vere，og llter fal bu cobe fom Stient og med Simlent Fug fal bu vebes，og jno ₹tber fal face ben over big， inbtil bu erfienocr，at ben Søpiefte har Magt voer Menteffemes תongebømme og giver bet til ben，ban vil．26．Went at ber fagbes，man fulbe labe \}rceets $\mathfrak{F o b}=$ ftub fan igien，bet betyber，at bit æige ffal were bit fra ben Tib，bu erffender，at Simlene har 》iagten．27．Derfor，o Songe，lab mit Raad behage big，og afbub bine Synber ved Retfarbighed og bine Misglerninger ved Barmhjertighed mod elendige，om bin $\mathfrak{R o}_{\mathrm{o}}$ ffal blive varig．
－Daniela 刃oxent，da fant ent Stund fad forfardet，ffred fig iffe fra nogenfombelit Banfelighed ned at ubtyoe Drommen，men berfra， at det bar ent meget pmindotig Sag at fundgipre Songen den． Daniel habde ergold Gumft af gongen，blot bunft，fandot betjent； Det faldot ham derfor hand at fortatle dent jfrefteltege Trufel om Dom，fom laa $i$ fongens Dront．San bar beforret med at be＝ ftemme，handedes han bedit fumbe forturide der．Tet fintes，fom om Songen anebe noget faadant og berior forjitrede $\mathfrak{B r o f e t e n}$ ，at Gan iffe belpoede at bare bange for at fortalle ham Tromment og Dent llofyonitg；omtrent fom han vilde fige：＂县ar iffe bange for at fortefle bent，gano den ent indeforder anganembe mig．．＂Sanledes beroliaget taler Daniel，og hoor fiubes der nel et Eideftnffe til hats fraftige og herfinnfulde Sprog：„Mantte Dog Drømmen ajolde Dem， fom hader Dig̣，og Dent llotubning Dine \％iender．＂Ter varfles i denne $\mathfrak{D r o n}$ en ftor Ulfffe；maatte den helfer ramme oine fiender end dig．

Sebufabnezar babde atpie ffiroret fin Drom，og fan frant fom Daniel medolte bam，at Irommen antgif ham feld，bar bet flart， at han havo ubtalt Dommen over fig felp．Den folgenbe Fortolf＝
ning er faa liạeftem, at man iffe befover derbed at opholde fita. Den Eom, foormed der trucdes, bar betimget, - den ituloe laere
 Eted iftedetion (Gud, fon er Simlents serfer. Imuid tager beraf Qtuledning tif at give Rouget Mand med Senim til Ermofelen om
 Tet Baaben, gan junger, ar wentig Evertalelip: „Sad mit Haad be= hage dig." Enaledes beder ogjan Spofelen Brobrent on at jor=
 bulue fine Ennder ved :heffardighed ag fine Miägjerninger bed Barmbjertighed mod de clembige, fume muliguis derbed hana Mo= lighed fortongea, eller fon en thanghe lefer: "Tin Wildarelie
 Wereat agtede at lade fomme puer fom.
28. Wers. 24t bette fom ouer Mebufabne;ar. 29. ₹a toly Maaneber var tifenbe, vanbrebe han outring paa bet tougetige Nalabs $\mathfrak{i}$ Rabet. 30. इa tog fougen tilorbe og fagbe: (ir iffe belte det ticre wabel, iom jeg bar tigget til

 nejar, नiges̄: : Miget er gaaet fra dig, 32. og fra Mremeffene bliver bu ubitgot, og


 Det fubfommet paa liebufabuejar, of fra Menneffene blev han ubitobt, og Urter aad han fon Offerne, og aj fimiens ₹ug blev fans rop vabet, indil hans §aar vofiede fon Druefiente, of hans liegle fom Zuglefior.
 Gabde faaet; men alligedel har Gub over med ham itold Maaneder, Forend Elaget falot. מele demte Sio narebe ban Stolthed ifit Wjerte, og den hande tifidit en boide, nomer bwilfen §erren iffe funde lade den ftige. Somȩen gif am i fit Walads, og idet hant faftede Bliffet ndober de lubervarfer, fom bar i Dette BerDenta Under= berf, Det fore Babel, Wigentes Srone, glemte han Silden til al jin Eturfe og Storfed og udraabte: „(5r Dette iffe Det ftore Babel, fom
 en Roft fra Simlen forfmide atter den Som, hoormed han for bar $\mathfrak{b l e b e n t}$ truet, og det gudommelige forfun fred giebliffeltg fil $\mathfrak{D o m =}$ ment Fuldburdelfe: jan miftede jur Forftand. Den fore Stads Fragt og fiertighed henryffede ham iffe langer; thi Bud rarte ham med fin Fitger og borttog hans Enner til ret at vurdere og mbde

Den．5an forlod Memeffenes Boliger og jogte fit ⿹jem og Eelffab bland Stovent biloe Tur．

34．Feers．Men ba be Eage var tilenbe，oplffitede jeg，Mebufabnezar，mine Dine til fimlen，og min $\mathfrak{p o r t a n d}$ foun til mig igien，og jeg lovebe ben fapieite og prifebe og arede ham，fom fever cuilloefig，bam，bois berreopmme er et evigt §errebpume，og 和污æige vater fra ©lagt tit Glagt．35．Ogalle be，ber bor
 og med dem，fom bor paa jorben，og der er ingen，fom fan hinbre $\mathfrak{G a n}$ §ృaand og fige til ham：Қoab gifr bu？36．Waa famme Sid fom min Foritarb till mig igien，og mit תongebonm：马 §erlighed，min Fragt og min ©fans foun til mig igien，og mine $\mathfrak{\Re a}$ abjberver og mine itore opfogte mig，og $i$ mit fongebomine ble jeg igjen inblat，og fitrore Magt bled mig tillagt．37．Nu prifer og ophpier og



Efter find 2（ars Forlob orog berren fiut fraffende hanto til＝ bage，og Rongen giemandt fin formift og poritand．Det forite， I⿸a口 giorde，bar at Lopprife den Soieite．⿹erom Gemorter Matthem Serrit med Fette：„Ie，fon iffe lover og prifer（Gud，fan rettefig anfes for at mangle Foritand，ei feller benutter Memeffene nogen Iid fin formuft rettefig，forend de beannder at lede for Feligionent， et leller lever de fom Memuffer，for be lever til Buba yere． Qigejom zommiten er Religionems Grumblag og Rajen，fan at ufor＝

 fommer engang til at onffe，at bitorig hadoe havt den，hote bi iffe med den forkerliger berrent．＂

Sonten gientandt fit jerlighed og Glame，hane Raadzerrer og Furfter jogte ham ig̣jen，og ban bled atter indfat ifit Fige． $\mathcal{F}$ 26．Bers eryold foan Qufte om，at hans \％ige atter fafoe oberdrages ham．I han Bamids Dage fal hans Son Evil Merodat have re＝ gieret fom Stedfortrcener for yom．Daniels UDtyoning af $\mathfrak{D r ø m =}$ men var utpiblfomt godt fetjendt i gele Walablet by bar fandinnliguis mer eller mindre（smue for Samtale；derior matte man imblefe og med Jntereaje vente par Rong sebufainezars Gjentomft til fit Rige． Grumben til，at man lod ham ppilaa fin Bopal mber aaben ફim＝ mel i jaa forfonmen en Tifftand，iftedetfor at Walabiets Sjenere
 $\mathfrak{p m}$ ．Men man antager，at han befondig undeeg fra ßalabjet og undgif al Efteripgning．

Wiemingelfen havde ben tiffigtede Birfnitg．San havde＿lert，
$\mathfrak{h b a d}$ yomughed betyber. Da han atter fom i bebre $\mathfrak{R a a r}$, glemte han det iffe. San bar rede til at ertjende, at den 5xiefte har Magt ober Menneffets :Rige dg giver det til lyem, han vif; og igjennem hele fit songedomme lod ban ubgan en forgelig Befjendaiprelie, hoori fan erfjendte fit sobmod og befjendte, at han mu prifte og tilhad Simlents Songe.

Dette er ben fiofte Beretuing, bi $\mathfrak{t}$ Striften har am Mebufadne= zar. I den auturiferede Doerfottelfe, figer Dr. 5 larfe, barer nobonte
 Dod; Dog fotter en og anden Taratallet for deme Tid til 17 Yar



Saaledes endte deane marfelige Mands $\mathfrak{S i b}$. San man iffe antage, at herren trods alle de friftelfer, hoortil batg i fin ophwiede Stilling jou Songe maturlig bar bjemfalden, how hant faa et rede= ligt jojerte, Retfaffented og opriatige Foriatter, fom lan funde be=
 derfuld med ham. Stlt inntes at vare beregut paa at vende ham bort fra hank faffe Beligion og vinde ham for den fande ( 5 ubas tjenefte. Wi far for det farfte hans Drom on det ftore Willede, fom indefolder en jaa berdifuld lubervianing for alle fommende Elceq= ter. For det andet lyan frfaritg med Eabraf, Mefak og Mbed= gego med §eminn til hans (5uldbillede, goorved ban atter fortes til at antertjende den fande (Guds Dverherredomme. Sg tilfidit de $i$ dette Siapitel patalte vidutberlige Sildragelfer, der bifer, hodrledes Sersen enbmu won Sphor beftrober fig for at bringe ham til en fuld $\mathfrak{y l n e r f j e m b e l f e ~ a f ~ h a m . ~ S a n t ~ v i ~ i f f e ~} \mathfrak{b a a b e}$, at den berommeligite
 t bet Rige, for boilfet alle jordiffe æiger fat blive jom Moner, og $\mathfrak{b v i z}$ 5erlighed aldria fal forduntles?


## 5. Ikapitel.

1. Wers. Kong Belfajar giorbe et fort (Hijaitebub for fine tujitube ftore og for be Tufinbers Majpn drat han Bin.

Det meft interesiante $\mathfrak{T r a f}$ bed bette Sipitel er, at Det Geffriber Det babylonife ßiges Slutning afene, Svergangen fra Guld til Splo $\mathfrak{i}$ det ftore Billede i 2. Rap. og fra Boben til Bipmen $\mathfrak{i}$ Dantel Syn t 7. Rap. Enfelte mener, at Dette (Siaftefud var en aarlig Geft til eefe for en af deres buber. Derfor fit ©unus, jom da beleitede Babylm, mis ont Denis Sicermelfe og vidite, naar bet bar Tio at bringe fin $\mathfrak{B l a n}$ angaaenoe Byens feierrige Deerrumpling i $\mathfrak{H}$ borelfe. I bor Suerfottelie ftan, at "Mong Belfazar giprde et
 gan Bin"; nogle overfeeter faledes: "5an braf de Tufinder til", hoilfet vifer, at gon foruden fine andre labe og foragtelige sifbwie= Yigheder ogiaa bar ufyre Gengiven til Drif.
2. Ber马. Belfazar befalebe, ba Binen fmagte bam, at manflulbe bringe be far af sulb og Solv, fom Rebufabuezar, hans faber, havde borttaget fra Templet $\mathfrak{i}$ Jerufalem, for at Fongen og bans fore, hans 5uftuer og hans Medfuituer funde briffe af bem. 3. Mran bragte ba be Gulbfar, fom man havbe borttaget

fore， $\mathfrak{h a n s}$ 5uftuer og hans Mebbuftuer．4．We braf Bit og prifebe （6utberme af ${ }^{3}$

Gat dette Gjeftegud ftod i en eller anden forbmoelie med tidi＝ gere Eeire ober $30 d e r n e$ ，fan man flutte deraf，at da Rongen be＝ gnode at blibe hed af 彐inen，forlante han，at de hellige Rax，der bar tagne fra ìerufalem，fulde bringes frem．Tet er meft rime＝ ligt，at ban hande tabt al Ganz for hellige Eina og bembttede dem til at feire den Eeier，bed foilfen de bar mume．Eaa gwit havoe

 Guld，Edin，Sobber，Jerm，Ira gg Eten．Sanfe de，jom bemortet i Ruteding af Saf．3：29，feitede fine（ Jobermes（Guder，af lpis har de nu braf til fine bedenfe Guder Qere．

5．Wer马． $\mathfrak{J}$ fanme ©
 ゆaand，fom itrev．6．Da ffitebe songen Farve，og hans zaufer ioriarbebe
 7．Songen raabte med velbig Rot，at man fulbe Iate Reporigerne．Raleactue og ©andigerne fomme inb．Songen tog ba tilorbe og jagbe til Rabefs pife：
 ning，ban fat fifres
 iffe iftand til at lefe Sfriften og fundgiore תongen dens Ubtyoning．9．Fa bley fong keffajar jame fortarbet，og han fiftede yave，og hans jore blev faare forvirrebe．

Intet obernaturligt Eng̈gimt，intet bedonende Iordenffald for＝ fyndte，at 末erren bilde forityrre derea ugudelige Evirelag．（5n

 egen Sampes 2na．Efrat bentegtigede fig Sougen；thit hans Eam＝ bittighed vidrede mod ham．Sfiont han iffe fumbe lepe Striften， nidite han，at bet，der blev frebet paa yans Slotsureg med lifende Striftegn，iffe bar noget frorbuid paa क̂ted og Belfigneffe．Frofe＝ tenz Beffridelje af Birtningerne af Songens orngt fan iffe obertroffes itngen Senfende：Songentio Nufigt fiftede Jarve，hans sjerte for＝ ferbedes，en pinlig zornemmelfe bemaegtigede fị ham，og han ifjalo faa bolofomt，at Sincerne flog imod binanden．San glemte fit $\mathfrak{j o b}=$ mod og fin fatende Syitighed；lyat glemte fin Bardighed og raabte


Indelig paa fine $\mathfrak{B e j p a r g e r e}$ of Sanbfigere, for at de fulube tyde det ffroffelige Snn.
10. Wers. Bed Kiongens og bant fores Srb fom Dromingen ind i (Sicfiebubsjalen. Tronningen tog ba tilorbe og jagbe: §ongen leve evinbelig! Sad iffe bun Tanter forfarbe big, og fift iffe Farve! 11. Der er en Mand
 niug og slogfab og $\mathfrak{B i s b o m}$ \{om (subers Bibbom fundent hos gant; og rong Mebutadnezar, bin $\mathfrak{F a b e r}$, - til $\$$ perfte for Tegnşubleggerne, Befvergerne, Salbcerne, Sanbigerne opgpiede bin qaber Gant, o Songe, 12. forbi ber fandes bos ham en ypperlig 2land og תumbifab og Snbiigt, Ubtybning of
 jom §ongen gad शavnet Beltiazar. Sad nu Waniel blive farbet! Saa fund= gipr han big Motyoniugen. 13. Derpa blev Daniel fort ind for Siongen. fongen tog ba tilorde og fagbe til $\mathfrak{D} a n i d t$ : (Er bu Daniel, en af be bortiprte fra Juba, fom תongen, min faber, førte gid fra juba? 14. Jeg bar hart om
 er funden hos big. 15. Dg nu er be vife, Befpargerue, bleven forte ind for mig for at Gefe benure Sfrift og fumbgipre mig bens libtybuing; men de er iffe iftand til at furbgiore mig Sagens libtybuing. 16. Men jeg bar Gort om dig, at ou

 og i Magt ftal bu vere Den trebje $i$ ßiget.

Tet fintes at fremgaa af be Smitendigheder, jom her fortefles,
 anden Mande par bleben glemt bed $\mathfrak{y}$ fifet i Baladiet. Tette hid= rorte uben Ibid derfra, at han Yabde beret fraberrende $\mathfrak{i}$ Sujan $\mathfrak{i}$ Qambfabet (Elam, jom omtalt i $\mathfrak{T a n}$. 8: 1, 2, 27, have $\mathfrak{G a n}$ bar

 tilbage til Babylon. Man antager, at Den $\mathfrak{Z}$ roming, fom fom ind og underrettede $\Omega$ ongen $\mathfrak{n m}$, at ber bar en fadan Mand, fom mant funde hendende fig til for at erholde sundfab om obernaturlige
 enomu have $\mathfrak{t}$ frift og flar (Frinoring, hailfen underfulo $\mathfrak{Z i t f j o m b e d}$


 mandig Efterfommer ©qn. Mebufadezar var $\mathfrak{t}$ Birfefigheden hans $\mathfrak{B e}$ fitefader. תongen jpurgte $\mathfrak{T}$ antiel, Da han fom ind, om han bar en af de Gortforte fra $\mathfrak{J u D a}$. Det fune at herren fintede bet faa=

 hotot $\mathfrak{i}$ Fangenffab，falot ind for at fortgnde den belfortiente Dom poer derees ugudefige fremicro．

17．Wers．Ta fuarede Daniel og fagbe for fongent：Bine Gaver fan bu feld beholbe，og bine foraringer fticenfe bu en anden！Muligevel fat jeg lefe Gfificn for kongen og fundiore ham bens Uotyoning．18．En Ronge！
 Seerliggeren；19．og for ten Wagts Sfyld，han havbe givet ham，bevebe og frygtede alle folf，Slegter og ₹ungemaal for gam：hom han vilbe，flog ban ihjel，og buent gatt vilbe，lod ban leve，og guem han vilde，opgoiede ban，og Guem gan pilbe，formedrebe ham．20．Wen ba bans fyjerte opholede fig，og $\mathfrak{b a t s}$ atan forbarbede fig til formatelie，blev han meditod fra fin rongetrone， og 2eren blev taget fra kam．21．Sg fra Wiemeftenes शøm blev ban ub＝
 $\mathfrak{U r t e r}$ fit han at abe fom Dfjerme，og of Simuens Tug blev bans Regeme vabet， indtil han erfjende，at dent hoiefte bub herfer over Mienmefene马 fo：gebomme og fotter berover ben，ban wil．2＊．Min dn，banj Son，Reliazar har iffe yomyget dit Sjerte，nagtet but vidite alt dette； 23 ．ment imod fimtens ferre Gar bu ophoiet big，oy haus fujes תar har man bragt frem for big，og bu og bine fore，Dine suftuer of bite Wiedhuttuer har bruffet Bin af bem，og （3uderne af ©̌alo dg Guld，Robber，Зern，そua og Sten，fom iffe fer og iffe Gører og ifte ftipnner，bat bu prifet；men ben（sud，i hyis faand bin 2and er， og byem alle bine beie tilhater，gar bu iffe aret．24．Fablev giu jaano ubjendt fra ham，og bemme Sfrift tegnet．

Gllerfarft vil Tamel fiente den 衣oreftiling，at han lader fig
 Befold du bite poraringer．San onffer thdelig at tilfjendegibe，at han iffe bif imblade fig paa portolftituget for at binde（baber og
 fabnezare（erfaring，fom or fortalt $i$ Det foregaaende Sapitel．§an fagde fil Songen，at uagtet ban vidite aft dette，fabde fan ong iffe yomaget fit bjerte，ment babe ophoiet fig imod bimiens（
 bans hellige Sar，idet han prifte de ufoliomme Guder，fom var dannede af Mermeffer，og umblod at forberlige Den Gud，ithiz Shand hanz ？ambe bar．han fagde ham，at det var Grunden til， at saanden bar bleven fendt af den（ 5 nd，hem ban fraft og for＝ maftelgt habde wowftet，for at teque diafe Efrifttraf，der forfordede $\mathfrak{h a m}$ ，fifint Betboningen var fijult．Derpaa forflarede han Sfriften．

25．Bers．Dg bette er ©friften，fom er tegnet：Mene，Mene，Tefel， Ufarjin．26．Fette er Orbets Ubtyoning：Meue，taliet bar efub bit

Songebames Tage og giont fube pan bet; $2 \pi$. Sefel, veict er butan $\mathfrak{B a g}$ ffat og funden for let; 2s. Wereg, belt er bit fongebomme og givet

 ffulbe ware Den trenje i Figet.

Mant bed iffe, $i$ hoilfet Eprog benme intofrift bat frenet.
 Lafi den. Dr. Elatic antag̣er, at ben bar freact paa Eamaritanft,
 Den Efrift, Boderme bemttede for Den babolonifte Samblagtighed. Mant det fortommer ow mere fandintigt, at bet bar en for alle *arter frem=



 Dets Page og affluttet Dete Zow, metop ba du mente, at dot bande Hact Eyftems onerfe Erim. Tu, Der har oploftet bit bjerte $i$ bove
 gelighed. Tit Nige, fout ou dromte om futde befan til evig Sid,


 noranbe fom den tredje megtige $i$ liget. Tette tog Taniel imod, fambmatia mod det jommal at blime beote fat iftato til at varetage



 maftelige Eborm on Ebir, medens an Englahand ftres Rigeta
 Efrifte frogtelige Betubuinta, bande de prefific Eoboter gienmem
 fremad med draget Sbard mod nomgen tralads. Than fan meppe fige, de onerraftode ham; thi (bud bowde atoto barflet bum bata
 fiofte ag ubardigite Romge, ophorte det babolonifte siage at bore til.
 Sverjattelfe) folgende ffigute poetifte Weftimelfaf welfajure jeft af
（5omin Mrnolo，grorfater af The Light of Asia（Mfiens $\mathfrak{Z y}$ ）．Den er ftreben $i=1852$ og bleb prishelonnet ded Uniberiitets＝Soflegiet $i$ Sxford：

Yo mange Beie laber sud os fe， Suab han har faffat，at ber ger ftal ffe，－ §2 2 refrygt ftaar Engle rebe paa bats Bub， Baa jotvtlar Binge flyoer be $\mathfrak{i}$ Berben ub；
$\bigcirc \mathfrak{g}$ © gigt Mod og zubit til mangen enfom gav，－
§Torb＇nens 刃ullet og i Savete Brøl formen，
$\mathfrak{S o v a b}_{5}$ ferren frever itrengt fal holbes fien．
5ans Wrebe melber Stormen her fordift，－
Men Mande varfler Megnbu＇jarven $\mathfrak{b i f t}$ ．
Giv fun bu gig paa Raarens，Som＇rens milo Sino！
Sirolfons Brand，ber vier Doben ind！
Den fagte 5ృarmoui fra §avet弓 Sfjal！
Fra（engent Blomfteralfens Tonevals！

jans Mavn，omend det hoffes，yores fan！
（si i en Trom，men innlig for enhoer
Waa Slotets $\mathfrak{B a g}$ en fyant engang ber er，
Ter tegner op（ $3 u d$ egen itrenge Tom
Mod Spotteren，ber iffe venbte om．
Eyramen ：bane foomod flog bet Dro，
Sg Dobens ケœofel ham til Sjectet for．
Saa mangen bunben，foem hans ganfe tonffed haarbt， Far laft bet Sro og brevet Frugten bort．

Fra Solens Spgata til bens Mebgang lob
Signalets Sour ；thi Babela Songe bob，－

Som tuinde Satraper bib til geft
Sin Sanger ftyred hoer og en fáprub


$\mathfrak{S v o r} \mathfrak{M u r}$ til $\mathfrak{M u}$ ntoftyret rigt fig fong
Med Kjoffers Fragt，ber Balufraber Gang
For Binterin og Sommers Sfyggetrang； $\mathfrak{O g}$ rundt ont $\mathfrak{F}$ ofog fave，Tempel，Eaarn og Bo
Som ©ufrat brujende fra Bjergets $\Re 0$ ；
Den guiter Ger，ef reifer wifot īt Sfum，
Men fiwlig fawner Babelă folte Mund．
Te fterfe Tyre med meiflet Binge jmyt＇t
（Sifur Wabels Ronge fiffer，jolfet trygt，－


 Si Sommerglob, ei Sípialans tratgte ned.
$S g$ Maanens © fin falbt focffet, men bog fipht
Med Splverglans paa Diarfus fute (xtont;
Med कarvevefiel teguts $\mathfrak{U}$ rabefters Tund,
Te milbe Ettanters डfin oplyfec Saven马 (Stunt,
Sg juagt beftimus manger Dinbeiten,
Feift i falbra, hooren Songe tren ;
Sg lyt! fia Morgen inotil Mften, Tagen lang,
Ser lyder funffe ingles muntre Sang.
J Shotets Gand ber mange Ritbar prang.
Wense (Fufrat nomenfor forbi iig \{oam;


Men langit ben furffe, vilbe Exeietsrus
for fintet Rabels Matre ont $\boldsymbol{i}$ (6uns!
Sg Sangens Toner tyber mer ei ber;
Thi Seersen ftraffed frengt ben folte Spoters focr!
Som Ditens Rouge i en Futpurbragt
Sab תong Belfajar ber $i$ al fin liagt,
Sad hat pan Elfenben og (5hdo, en Mongeitol;
Omfting fig fine 离urfer gan befol;
Og Putammed fig havo nepue bepnt
(5t Ravabis ubfuret balvt far fiont!
By Ealo of brevet (5xuld en Suerflob ber var,

Som Gtarnelns i Mat fald Sampers Sfin
S Wanbejmyfters coble Stene ino;
Saar Slobens ftille salge foulped let forbi,
Cig babeb Qufets Gianz faa tuft beri;
Canbloot og fuiguende Bitaren flang,
Snm om paa Winger ing Serafer fuang;
Og runbt onfring fig fart man marfer Tanfens Magt
qua supler fuitgenbe og pan Sandalcrs Eaft.
Wirat tømmes graffer, Req're briffes no;
Thi fuates ei ved fongets (biaftebio;

Thi ber er Gmil og Y)ube, Goce blot foget Quft
Fra Tara tom de, fra Taremmas yand


[^3]fira Sanbet om Anfifas folverblante Band
sil $\}$ musas ynurer on bet inbre Sanb， Fra（Sittacent og（5alah，fom man deb Berømmes for भaturens herlighed，－ Fra alle Nigets Ranter be paa Kongens Oib Jndfandt iţ lybige ved fammes ：＂ob．

Goem anter vel，at unber jeftens into Bil fom fra flarent 5immel dya fra ned？ Soem foler ei fig her i Whod og Magt fan itor，
 Sg bog，bet fpenote Rlit，ben matte thait Forradoer noget bunfelt i goert \＆mit？！
Som ©ofugl butter bubt og hurtig lig ent pil， Til Sut formbreら jevnlig goert et Simil． Man ved ei，at for Pborten ftander ben， Som feierrig imorgen fommer frem； Dgingen trofat Bagt paa Nolden melder grant Ten Gorivarstime byr，jon netop iwandt． Sg bertil er bet jo furn stighmandes 天rijo 2it have Rogrets Rlitren，Epaie．s？no： Sgei i nogen ©何e ftitler Somb iong， Som jo att joran i et blobigt Slag！

תanhurno sjertets Pulsiag figer til， Maar big en for lliytte ramme onl． Selv funt og livigit foengitet Solv ubi et ： （Gi＇r Jegn paa ふintrens fonme for bill इpr！

Gelv fongent †alte ïig ei vel；men ub
 $\mathfrak{F}$ vebe Sro：„すuab mu？far Binen tabt fin Smag？ Com vanligt ei ben fmager jer ibag． §ar $\mathfrak{y}$ fan fuyteragtig feig en ©ial， git ree Sblir veb Ton af Fienbeget？ Thor 5 ，at Stjernebimlens（suber vilde fin） Mf ©frot for sorb＇neus blotte Pral og（6ny？
Bi er jo Guber felv，har trobjet（frub！
Cfal ba vi fifelde for en Rovers Bub？
gei，lab fun fienben hisig bante Stabens port！
Med Efam han fande ftal，han fom tiffort；
jor Morgendagen er beitent haus bald；
Bed Feftens Slutuing Yoven vaagne fat：
Fuld mig et Neger！Sad ja britges frem be far Fra Subaß Tempel，fom i Ramp ni punbet har！
†）Suifflpet Z Zhermometret．

Qab benne Mften raabe Geirens 刃us！ Ten，©alem banbt，hans ©faal i Salent 凸ruß！ （Entwer fal nippe tif en（subefande fulb， Til saben fores fal jubxift éuld！＂$\ddagger$ ）

Bort Bifaldsaraabe：Døbe i hyer Mund，－
Ten fibite æoble braft fra Fag＇rets Butb；
Gnd bocler $\mathfrak{K}$ ongens laber ved ben gylbue fant，－ 5vor giftig Perle $D$ iet beri fonbt！
5an §lipper Bag＇ret，waanden har ei Magt，－
（sr Troldom mon i Gulbets Funfe lagt：
Med Diet heftet fitivt paa Bagge：Gen gan fer， Som om et Mabjelbbillede ber er，－－ San lofter Mrmen，fugger for fit Syu， Revager feberagtigt Diets Rryn，－ （St finit Wibunber briver viffit Spil！
－©om Mengen gift vi tauf vil fatue til．
ßaa Baggen，hoilfet Syn，en 5aant man \｛aa， （Ei funbe nogen ber bens Traf forfta，－ （Et bob＇ligt Bajens faand fun fintes ben，fom fite ；
Dog var fom Iro de Srb，ber fifeone bled． Sg fitile，langomt Sfriften fremab ifreb， Ments fra hoert Bogitav falbt en Eysglans med； Fen enbte，⿹\zh26anden veg；－men mere raabilo end Ser Songent ipørgende paa jute Mreno．
Men ingett taler，－bleg er goer en find ；－ Wog rober iig，goab der bor i guert Situ， Bed itive Fliffe ，forte 2 2andedrag－en Niøo Som beus̃，der velter Sommen om jit $\mathfrak{D o b}$ ． Saa hurtig，fom en froftuat fabte om Wen lette Traabe，ber i galbet fom， Til Elar fryital，－jaa foalte Blaben $\mathfrak{i}$ goert $\mathfrak{B r y j}$ ， Mens fom Statuer be ftaar ganfe tyft． Med Tunlleitav af Jbentolt og Efeedt S Sobelfappe bli＇r be otfe itedt Oor ©friftens Quetrof ；falbciff Sognfunits Magt
Dog itirter Ger forgicues og forfagt！
Erods Trolobontsorb de munter，zegn be gixn $\mathfrak{M} \ddagger$ bunfel Mening，－§friften bog fom før Gtaar ulceft！（Gr ben bem til Bariel eller Fom Fra（3ub：－Te vije intet veb berom．

Q，tibt，naar fumt er ఇabens buloc emil， $\mathfrak{H} \mathfrak{F r y b}$ forgangen， $\mathfrak{B r y f t e t}$ fnores til，

[^4]Mf Mobgang fuct vriber fig ben fuge Eial，
 Shar fordums trofaft 家en til entig stand

 Eg Mrabers Eol bat Eorg formummer lig．

 Sa fommer ，lyt！bet bebite Nand，ben libite swat Fion＇aner banme af ral Ruinberpit！

 Erobs Wibuntatmens Whafe an bet fiffert ven，



 Eith fotte Fyrfer，eftef Batraper fog． Sun，brie Sertime af bin tore Magt， Hoi buis shoant var sufab＂Niger lagt， Sun berce frogiont wione on ben fangue Mand， Ser，glemt til exelem，Eyner thbe fan： ，finat bat ben llaberts（func af fite sind

 Suab ber forl tee cller blot a sant． $\therefore$ Soficts Sat han burteb songen waft， Wian gloute bum，fibut wos，at til welt．－ Yat Eantel fomme blot berbio！Tomift jen tror， shan thbe fan be bommelige Stb．＂

Ebm Whantat tans og fitle baner fig So © imibimlen，fulo og fager，Neti， Wher frygtfom Thateffuen giver op fin Tont Fg fibler fieg bag Yupets socizont，－ Ean rolig Fantel gimmen Sforen git， What Maxtyon veg tilfioc for bums wlif ；
 Soll fure ret til eronell fint erim． Shas ：ilif var coligt，ci gans Mod forlob Sam i ben Etund，han fob for songens gob； sans ？abe fratwe ei，ba faft bans Etemme flang：


[^5]Den itarite Son，bu forbrer，vil，betonf！
Jeg give dig tafuemmelig fom Sfjent：
Wied Kurpurfappe，gyiben תiabe paa
Som higets trebje magtige at gaa！＂－
Sg Dantiel horte－tang－men venbte fis biohen， Sevor Glants mer fterf ent jeftens trangte frem， Og ffued foit i queffriften ind．
（5n గonges srubjel mebifaar ei haņ Sind，－ For Kongers fonge bpier Gan fit folograa jaar Med sincfald for fin（sub，ber for ham ftant；
©aa tungt bet enb gam falier，ligend
Stal Sfriftens Tyoming gives，Serrens Bub
Forflares！llaber ei berfor，i Daniele Mand §ans Tunge fialv for benne alvorsjuloc Stund－－
„Behold fun felv din Qat，bit Guld！Thi jeg Som Gubs profet hans Oro maa tyde big． ©，bavode bu blot for bin ftore Sund fortrubt！ $\mathfrak{2 f}$ Frores sfiabne lart，hoad be forbrubt！ ₹iu Formands ©ficobue vel big funbe lart， §uorlebeß $\mathfrak{j x i g}$ mod Serren falber foert．
5ans fongeopmure magtigt bar og fort fom dit，－ Sevab Gverbet naa＇de，alt han falbte fit；－ Tationer ffaly，naar Songeordet 1od， Der for dem leve eller dø betro，一 For ham fom bett，der raaded over sid og grav， Man frob i Støpet，til et Smil Gan gav． Men ba Gan 5ownod i fit 5jeite bar， For folt at bøie fig for Şerrett var，
 Bland Wildone fatte gam，felo dem et（ $5 \mathfrak{y}$ ： Feor Dtser，vilde 20 fler itreifed om，
 Grfaringsibis igjemem 反iulde，NøD og Gamı Til 反unbffab ont yomygt Diertes braw Og faa i fecren，ingen uben ham， Den Magt，fom ene fromer give fan．

Sod ogiaa tul ham Serrents Mandesbub，－
San gjeninofattes ifin Rurbighed， fif bobbelt op af godt for，hoad gan led ； Men Jehovah at trobfe ei hun raabed mer； Thi grant bans Botbes Mragt i alt han fer！－ Tog har bu fpottet §imlens høie（ $\mathbf{3}$ ub， Til fundigt Brug ou zemplets sar tog ub $\bigcirc g$ reife Gubebilueder af Solv og Guib

Sg Gten, af trobigigt Svermod jaa furb!
Tem fficuted du din dyldeit, tilbab fun


Thi (Sud var blandot jer, og J faa ha: ei.

Og dine Dage talte", - ban gar fembt
En Biendehar imod dig. fom falal vife ret -
Wit: „Rigetveieter, menfunbetlet!"

Mens ei et Dro han harte paa jur Bei;
Stum taug den froffe zunge, mat faibt 又iets Rivn; -
§hi uu foritob de alle Efriftens Equ.
 Ter faldt i haabløs §amp; thi Babels ©øn

Em Efaanfel pidfte, der var libet jaab.
I eget Rongeborg Beljazar faldt,
Ments alles इanfer egen zrelfe gialot -
Siu sat ban mited sione, - Exepter - og fit sio -,
efinut purpurlaot hail laa ber folb og litu!

G. Tkapitel.

1. Wers. Og Mederen Tarius modtog Miget, ba han var to og fefgti Mar gammel. 2. Det bebagebe ₹arius at jeette over Niget butbrebe og tyoe Satra: per, fom ffulbe vare i bet Gele 刃ige, 3. og over bem tre Figsraaber, af hwilfe Taniel var en, for hoilfe hite Satraper filloe giøre Jegnifab, for at rongen iffe ftulde libe ugat ₹ab. 4. Da overgif bemue Tantel iigsraaberne og Satrapente, efterbi der var en ypperlig Nand $\mathfrak{i}$ bam, og Rongen tenfte paa at frette ham over
 Daniel Figets Styrelfe angaanibe, men ingen Sag og intet flet funbe be furbe, efteriom han var tro, og ingen borfeelfe og intet flet fandes $\mathfrak{y}$ gos ham. 6. Sa
 finde ben mod ham i Gans (5ubs 200 .

Babytur ble erobret af Werferte, og Tarims den Whed befen

 Dent her omtalte Regivenfed were indtuftert.

I Babela Rige paa deta berlighedr Sotide fillede Dantel en
 Berdensrigets Sonueftol, havde fan idetmindite iit ftadige Ephoto $i$ hit Stad og bar wie befjentiot med wiget- Sager; alligenel faur man


Tio, fan ftod $\mathfrak{i}$ gorhold til bisfe Riger. 5an berorer fun nu og da en Begiventhed, naar den fan indgybe (Guds folf Tro, நaab og
 hedens Sjeneque.

Den i dette Rapitel ontalte Begiventhed Gentyber Mpoitelen $\mathfrak{B a u l u s}$ til i beb. 11, hoor han taler om nogle, fom ved Sroen „ftoppede Qopers Mund". Iarius indiatte over Riget 120 Statholdere, da der paa den Sid, efter fund man antager, i Riget bar 120 Fro= bimer, hwer med fiu egen Statfolder eller Qandshanding. Bed Ram= bules' pa Tarins 5uftapis' Eetervindinger blev det jenere forgget til 127 Brovimfer. (Efth. 1: 1. Deer diäje 120 Statholdere ftod igien tre Sueritathofore, og af diaje war $\mathfrak{L}$ aniel den fornemfte. Waa (brum af fin mplerfige $\mathfrak{Z a n d}$ Gled Eaniel foretruften. Dantel bar eft anjet Mand i Babnions Wige og fumbe derfor af Tarius bare breben agtet for en fiende og jaaledes jaget i Qaubfingtighed eller pau anden 9hade ryboet af Reiea; han bar en Fange fra en under= fuet ?ation og fumbe vere bleben foragtet og tifibefat derfor, men han led allig̣ebel ingen jaadan Behanding. Tet maa figes til

 endog at jexte fam ober det lele Rige. Da naagurde de audre mag=
 Dog Taniela frerd bar ulaftelig i Rigets Sager; fon bar trofajt og critig, fan de i den Fetning ingen Grumb til Klage funde finde mod $\mathfrak{h a m}$. Derfor fagde de: $\mathfrak{B i}$ firber ingen Sag mod dentre Daniel, medmindre vi fan fimbe den $\mathfrak{i}$ hans (Suds $\mathfrak{Z o v}$. Maatte det ogiaa

7. Wer马. Da ftornebe bisfe $\Re i g s$ raaber og Satraper ind til Kongen og

 andre raabflaat om, at ber naa blive ubltedt ent tongelig jororoning og givet et frengt forbub, at goer ben, fom $\mathfrak{i}$ trett Dage beber nogen ©ub eller noget Menne= ffe, uben big, o Ronge, om noget, ftal taftes, Qquefulen. 9. Saa ubited nu, o
 dernes og Ferfernes $\mathfrak{L o n}$, fom itte fan tilbajefaldes. 10. Sifflge beraf lob Song Darius ©frifet og gorbubet opiatte. 11. Men faajuart Damel fif at pibe, at Sfriftet dar opjat, gif gat ind ifit jus; og Gan hadbe Biubuer aabue paa fin Sal mod Yerufatem, og tre ©ange om Dagen bxiebe ban fine finc med $\mathfrak{B o n ~ o g ~}$ Gouprisning for fin (bubs gaiun, ganfe fom han hande giort for.

Mart digie Meameffer fremgangemande for at iberfiptte jime afifyelige Blaner：De „ftormede ind＂til Songent．De fom，font out en eller anden paatrcengende bigtig Sag bar indtraffen，bg de ent ftemmig bar fomment for at forelagge ham den．De paaftod，alle var enige， $\mathfrak{y b i l f e t}$ iffe var $\mathfrak{Z i l f o c l d e t ; ~ t h i ~ m a n ~ h a b d e ~ n a t u r l i g u i a ~ i f t e ~}$ raadfort fig med den fornemfe af dem alle，Daniel．Den Befaturg， de forlangte ubferdiget，vilde jmigre songens かnfongeligled dg faaledes lettere dimbe hanz Bifald．Yt et Mermeffe fulto vare dent enefte，der it 30 Dage funde yde Raadesbevianinger og hore Bqurer， bar noget hidtil uhbrt．UDen at ane deres nide jemfigt underffred Songen Befalingen，og den blev indoprt i Qowbogen ion en af Me＝ bernes og ßerientes uforanderfige Sove．

Exg Merfe til bigje Mrands Qift，til，goor langt man bil gan for at ubribode be retfordige．5vis de bavo ftilet Befluttiugen jandan，at ingen Bon fulde genberdes til §ebrcermes（§ud－bpad de i Birfeligheden tifigtede－vilde fongen jtrafa have giattet deres §enfigt og iffe underffrenet Befalingen．Derfor gad de Beflutuiugen en ganfere almimberig Retning og var villige til at tilitioefatte hele fit Meligionginfem og vife forugt mod det fancl fom mod alle fine mange（buber blot for at furte Gam，fom bar（bjeritand for dere马 מad．

Daniel forudfa den Sammenfocraelfe，der truede han，men giorde entet for at forpurre den．5an betroeds fig fimpelthent $\boldsymbol{i}$（6uds
 i foreginne Forretringandiugender eller wosde fin Mrndagt mere fitult end almindelig；ment han vende fit gutig̣t ligefom for nood fit elfifede 马erufalem，fifiont hat nibfte，at Befolingen bar underffreven， og fncelede tre（sange on Dagen i fit Mammer og liogite fit 5jerte for（6ud i Bon og Baafaldelif．

12．Wers．Da ftormebe biue Mated hen og fand Daniel bebende og bon＝ farbenbe for fin sub．13．Jerpaa fom be frem for $\mathfrak{K o n g e n ~ o g ~ f a g b e ~ o m ~ r o n g e n s ~}$ Forbub：Syar bu iffe labet opfotte et Forbub，at byert Memmefte，fom i treti Dage beber nogen Gub eller noget Memmeffe，uben big，o Konge，om noget，ffal fajtes $\mathfrak{i}$ Qpotulen？songen foarebe og fagbe：Det Dib ftaar faft ifolge Medernes og Betiernes $Q_{00}$ ，fom iffe fan tulbagefaldes．14．Sa joarede de og faybe for fiongen：Dantiel，fom er en aj be bortforte fra Juta，har iffe agtet paa big，o Ronge，eller paa bet forbub，bu har labet oplatte；tre Gange om Dagen beder han fin Bon．15．Da ふongen hørte bette，blev ban faace bebrøvet，og han vendte fun Su til Daniel for at rebbe bam，og inbtil Eolen gif ned，giorbe Gan fig umag for at ubfri ham．16．Daftormede gite Mand ind paaßongen og fagbe til Fongen：

Wib, o Songe, at Meberne og ßerferne $\mathfrak{G a r}$ en $\mathfrak{Q o v}$, at intet $\mathfrak{F o r b u b}$ og ingen fororbing, fom fongen ubfteder, fan foranbres. 17. Saa gav Kongen ße= faling, og man לentebe Daniel og faftede ham i lovefulen. Fiongen tog ba tilorbe
 Sten fle bragt og lagt over sutens itabiting, og rongen forieglebe ben med fin Signetring, for at ber iffe fulde foranbes noget med Daniel.

Digfe Matid lavo mu fun at pasfe Daniel op for at fange
 Gaty fil Danticla Bopar, fom ont en eller anden bigtig Forretning plupfeltg bavoe fantet dem for at raudione fitg med den poerfte af Senerfatholderne, op fe, de fand ham i Ban til fint (Bud, hetop jom de arifede of laubede. San langt var alt gaat god. De par iffe fente med at gaar til Rongen og berette det forefalone, og for Siffer= hede Efylo erfolot de Romgens Silitatife, at Befalingen fiod ded Magt. Yill var de rede til at antlage Eantiet; og lyoilfet labt Midod de bempter for at vaffe Romgets joroom: "Tamiel, fon er en af de
 fit timedige 2ed, by dog or han fan langt fra at bare tafnemmelig
 eller bit कorbud. Da itjonte Sonten, hwiffen frelde der bar ftillet for ham oy Eantiel, og til Eplens liedgantg beitrebte han fig for at
 for at beorge de fammentorne til Mifohed eller Bevisgrumbe og alboritge Forigy paa at faa Sonen tilbagefald. Men de bar ubpie= fige. Soben blev gold wed Mant, - og Dent arbarbtge, alborlige, tro og uftraffeltge Daniel, Migets Rjener, bled faftet i Qobefufen for at opfinges of woverte, fom om han fabde beret en af de varfte forbrydere.
 han lod iffe fue Medguftuer fore int til fig, og Equnent fyede fra ham.
 til Rovefulen. 21. Og da han fom mer til gulen, til saniel, raabte ban med forgfuld \%øit. Sougen tog tilorde og fagbe til Daniel: Damiel, ben levende
 Qoverne? 22. Derpaa talte $\mathfrak{F a n t i e l}$ fif Songen: Fiongen leve evinbelig! 23. Min 『ub fendte fin (5ngel og luffede Qpoenes (bab, fáabe iffe har giprt mig uogeli Efabe, forbi jeg er funber uffyldig for bam, og heller iffe for big, o fionge, far jeg giort noget ondt. 24. Da bled Rongen faare glad og bob, at man fulthe brage Danic op af §ulen ; og Daniel blev bragen op af 今ulen, og ber fand= tea ingen Sfabe paa ham, forbi han hade troet paa fin (3ub. 25. Sg Songen gav Befaling, og man gentebe hine $\mathbb{M a x b}_{\text {, fom }}$ bavbe antlaget $\mathfrak{D}$ aniel, og man

 i Sufen, forend Qpverne tog fat t bem og fuute alle beres Rem.

Songen frero, efter at Dantiel par bleben faftet $i$ Qpbefulen, bioner on bank oprigtige $\mathfrak{J n t e r e a j e}$ for fam og det bitre Sambittig=

 tilbragt Matten $i$ Selffab med forjultne og rovgjerrige Dyr. Daniels Sbar paa hana forfte Silfen indehorit ingen Bebreidelfe mod Singen, forbi han hande gibet efter for haus zoriplgere, men viduede om, at han agtede og arede ham oprigtig: "fongen lene poindefig." Men derpaa mindede han Songen om paa ell Maade, fom derme maa have folt inbt, meal fom han maatte ertjende for ret, at for ham hade han ingen miagjerning begaaet. Dg fordi han bar uffuldig, havde Gud, hbem han ftadig tiente uben 2ifladelfe (iffe blot Ieilighedndis), jenot fin (fngel og luffet Qpoertes Mund.

Ser ftod Dantel benaret bed en hriere Magt end nogen jordift. Wams Sag var vumben, hons lifuld bevit. Der fandes ingen Efade paa fam, forbi fant troede paa fiut Gub. Det dar Troens Berf, et Mirafel habde frelit gam. Wuarior bragte man da Daniela $\mathfrak{A n t i f a g e r e}$ frem og faftede bem i Sonefulen? De ffal hane ladet fig forlnde med, at Dantel iffe jfnide nogen lnderajerning fin frelie, men dent Smitendighed, at Qoverne tiffeldigutis iffe bar jultne. Da, fagbe Songen, angriber be iffe mere eder ent fam, faa wil vi faa Eiffer= hed $\mathfrak{i}$ Eagen ned at fafte eder ned $\mathfrak{i}$ §ulen. Qpoeme nar fultue not, da de furde faa $\mathfrak{I a g} \mathfrak{i}$ De ffyldige, og diafe Mrend bled iquberreme, For de fom til Kulens Bum. Saaledes bled Eaniel dobbelt hab= tret, og Solomons Dro blev underfuld fuloburdede (Drofp. 11:8): "Ten retfordige ubfries af Trentiel, og Den ngubelige fommer i $\mathfrak{H a n}$ G Sted."
26. Bers. Derpan fred 反ong Darius til ate Folf, Elagter og Zungemant, foum bobe paa ben bele gorb: (Gbers gred vorbe mangioldig! 27. Wi mig er
 for Daniels (bub; thi han er ben ledente (sub og ben, fom bliver evinbelig, og
 frelfer og ubfrier og gifor Tegn og Unbere i §imlen og pan §orben, han, fon frelfe
 Regiering og under ßerferen (Gyrū̆' Hegjering.
 gedes ober hele Riget til 2efre for Den jande (9ud, Jixale (bub
atle fulde frygte og ffixtbe for gam. Gad Dantela Fiender vilde Gane frem for at funte fom medforte fun gant yorrigere for= fremmelfe. I bette Iilfolioe, faabel iom da de tre §ebrcere bled faftede $\mathfrak{i}$ Jdobnen, bifte berren, at han havde Belbehag ito Slaga Pfigter: 1) $\mathfrak{q t}$ mant iffe giver efter for nogen benioft Synd, Ligefom de tre Mand i Sidobnen. 2) $\mathfrak{M t}$ man iffe undader nogen bevidit
 Folt til alle Iider ple Dpmuntring.

Rongens Sumbiørelfe fremfiller den fande (5ubs $\mathfrak{B a j e n} \mathfrak{i}$ traff= fende ldotryt: 1) 5an er den lebende (6ud, alle andre er bode; 2) han er dent, fom bliber evindelig, alle andre pmififtes; 3) han har et 丹ige; thi han har fabt og regjerer over alle; 4) hang Rige poe= lagges iffe, alle andre gaar tilgrume; 5) banc ⿹erredomme er uden (5nde, ingen menneifeliẹ gragt fan omitnte det: 6) Gan ubfrier dem,
 haar de paafader han biclp; 8) han ajor zegn og Undere i Sim= leat og paa jorben; da 9) fom Bronen paa Barfet har fan befriet Taniel og givet dy for vore egne Dite Det fuldefte Bedia paa fin Magt og (bodged, idet fan frelite fint Sjener fra Robernes Bold.
 trofafte Rener!

Saaledes fíutter Dent fiftoriffe Del af Dantiels Bog. Bi fonmer nu til den profetife Del, der jom et lifende Furtaarn har fajtet iune Straler ub over Sibens Rei fra Elotioen indil oor Sid, og fon enom oplyfer Menighedens Sti, indtil Den naar det evtge Rige.



## 7. lkapitel.

1. Bets. $\mathfrak{F}$ ßelfazars, Babels Monge马, forfte Mar Gado Paniel en Drønt og
 lige $\mathfrak{J n b y o l b}$ fortalte gan.

Dette er den famme fom den it Sap. nephte Belfazar, boor= for bette Sap. fronologiff folger efter 5. Nap.; men for at Wogenz $\mathfrak{h i f t o r i f f e}$ Del funde faa for fig felb, og Den profetiffe Del funde unogaa at afbrydes ved hiftoriffe Beretnitger, fremftilles den profetife. Del uben at tage §eninn til den rette Siojpplge.
2. Ber弓. Baniel tog tiforbe $\mathfrak{g g}$ jagbe: $\mathfrak{j e g}$ jaa $\mathfrak{i}$ mit $\mathfrak{S y n}$ om $\mathfrak{R a t t e n}$,
 fieg op af feavet, bet ene forfitielligt fra bet andet.

Alle UDtryf $\mathfrak{i}$ Sfriften maa tages bogitavelig, medmindre der er goo Brumb til at antage dem for betledlige; og alle billedige llotryt maa tolfes af de bogitabelige. Wit det her bennttede $\mathfrak{H z t r y )}$ er fum= bolff fremgaar thdelig af 17. Ber : , Diafe ftore Dur, font er fire,
 her menes Riger, iffe blot enfelte fongers ßerioner, figer bngelen: "Men Den §oviftes hellige fifal fan Miget." $\mathfrak{O g}$ i Holxgningen i 23. Bers figer ban: "Det fjerde Dyr betyoer, at der paa Jorden fat (129)
vere et fierde Rige." Digfe $\mathfrak{D y r}$ er Derfor Sumboter paa fire ftore Riger; og de Smitendigheder, umber lybilfe be opfteg, og de Mlidler, goorbed deres Sphatelfe incrlifettes, fanledes fom Wrojetien frem= ftiller, er ogiaa inmbolfte. Ir fremitillede Enmboler er: De fire Winde, Sabet, fire fore $\mathfrak{F y r}$, fi Sorn og et andet Sorn med Sime of Mand, der farte Srig mod (bud og hans folf. Wi ipgrger nu, hond de betuber.

S inmbolfi Sale betegrer Wimbe: Strid politif Bebogelfe og Arig. Эer. 25: 32, 33: "Ean fiyer 5erren, 5れrifarermes Gud: Ee, uityfe guar tud fra ofolf til folf, og en foar Storm reifer fig fra jordent yberite Egute. Eg de, fom er ifjelflagne af berren, fital paa den Sag ligqe fra sordens ene Ende til den anden." Wer tater Wrofeten om ent Strid, §errent fommer at fore mod
 af berren ifjelfagne fat ligge jra dent ene Ento af Sorden til den anden, og den Etrio og llro, ion fremtalder al deme Sbeloggelfe, faldes ell foar Etorm.

Mt Bimbe beteguter samp of frig, fan man enovidere thdelig fe ned at betragte Ebuet jetw; thi jom jolge af, at Bindene bryder (63, opftaar of omitnetes Biger, og jadame Begiventheder foraarja= ges ned politiffe Rampe.

Sed 5 a $\mathfrak{v}$ eller Bande, nam be bruges inmbolff, betegner Bibeten odf, Etammer og Tungeman!. Sil Beviz berfor ie Mab. 17: 15, boor dotte udtryffelig figes.

Forflaringen paa be fite jumbolife Tyr gives Tantel, for ©n= met er tifende. 17. Ners: „Jisfe fore Syr, fom er fire, betyder, at
 rande flart for 0 g.

 paa to fooder fom et Wentuffe, og et Memuefebjerte blev bet givet.
 Sbiffe fire? Sbor ffal man begntre at regute? Dizie Dyr opftaar iffe alle paa ent (sang, ment bet ente efter bet andet, fajom de om= taYes jom det forfte, det andet $\mathfrak{o} . j . \mathfrak{v} . ;$ og det jibjte beitaar endmu, naar Den finfte Dom gior (Enbe paa alle Jordelibets Scener. Э̌ra Faniels Bage indil Berdenthiftoriens Eluming ffulde ber ifolge Mebufabnezars Syn - det fore Billede i 2. Nap. - fun vere fire


Bjørnen - Symbol paa Medien=Perfien.

Berdengriger. Daniel levede endmu i bet jamme Wig̣e, han ontrent
 Songens Trom. Det forfe Tur i hrevorende Eun maa derfor be= tegute det fanme joun det fore Billedes Gillohoved, d. 1. f. Sabela Bige, og de andere Thr de folgende Siger fremftillede ned Willedet.
 2. Rap., faa fan man porge: 5oortil tjener da Dette Eyn? jowr= for iffe nates med Eynet i 2. Rap.? Vi foarer: Te famme Ting gjentages flere (Gange for at tiffoie fulditenbigere Rjendenat ag flere Sjembugjerninger; faaledes faar di Quje paa Qimje. 5er fromitilles
 funtalfe ved vilde, glubife Rovont.


 Wintuer var bleben afremue. Ten fthrtede fig iffe lemger jom ent Exu oner fit Rytte. Sonem brifige Mod bar borte. (Et juagt, frygtiont D, mat wemuefehjerte bar fommet iftedet. Tette paw̆ier godt paa Denure lation i dens jiftories fibite Yar, da den bar blenen foag pa frogtiom paa (brumd af Rigoom og Bellyit.

 jaalebes fagbe man til Det: Stra op, ab meget תijb:

Qigejom bed Det fore Biftede i 2. Sap. jaufedes marfer man
 ringere end det foreganembe. Braftet bg Mrmene af Salo bar ringere emb (buldjovedet, Bjornen ringere ent Qoven; det medift=perfiffe Btye
 $\mathfrak{B t}$ fommer un fil de gorige $\operatorname{Dmftendigheder,~fom~med~benfint~til~}$ Dente Magt er af ⿹uteregife: Bjornen reife fig til Deal ene Eide. Sette :rige bejtod af to dolfeilag: Medente og Weriente. Ten jamme Bjendugierning er fremitillet ved Buffens to boun i 8 . Rap.; thi om diaje to sorm figes det, at bet goiefte noffte op finjt, ligejom ont Wjoruen, at den reifte fig til dent ene Eide; pg dette gif i Spluldelfe derned, at dent perfiife Tel af \%iget, fom mofite op fiott, alligenel
 (Ee תap. 8: 3.) De tre Ribben anthder jaminulignis de tre Pro=

umbertryffede af demue Magt．Ift man jagde til det：„Staa op，ad

 paa ubftrafte erobringer．刃igets Sarafter fremftilles pagfende ded en Bjom；thi Mederme og Werferme bar grufomme dg robgriffe；de rovede og phintrotede folfene．Som allerede bemartet i forflaringen
 538 f．Sr．of beftod mbtil Elaget bed Mrbela 331 fi．Mr．，altjaa gjemem en Tid af 207 2ar．

6．Wers．（5iter bette jaa jeg，og fe，et anbet Dyr，ligt en Farber，og bet
 blev det givet．

Det tredje \％ig̣e，（Grcefenfond，frempilles bed dette Enmbol． Guta paa soven Ringerne betegnede furtige Erobringer，betegner de det famme ber．Qepparderit ielp ex et gurtiṇt Eur；men dette par iffe mof til at fremfille den Matimis raffe lloviflitg，fom den beteg＝ Hede；Den mat ovenifjobet lane Winter．So Ringer，fom Soven habde，var iffe nof，den maa have fire，og dette maa betegut ober＝ vrdentlig furtig Bebregelfe，gwiffet wi filtoer biftorift jandt om det greffe \％ige；（6rafenfands Erobringer under Merander er i Siftoriens Narbuger uden Qige med senfun til suttighed．
 Mfin．2，folgende forte Sberigt duer Mlexatoers Iog：
„がra Mafedonien til Bongegiloden，fom Mlermber nteiten naaede， regnes 1100 franfe Mil．Sag dertil de forffellige Evingninger i
 Elaget ftod，til Supiter Mmmons Tempel $\mathfrak{i}$ Qibyen，Derpaa hans Sog tilbage gerfra til Thrus，en æeije paa mindit 300 franffe Mail， og faa embeliģ ligeiaa fore Strefnituer idetmindite ded de 2 ffoigeljer， han paa forffellige Eteder giorbe fra ben fige Bei，faa bil man finde，at Meramber $\mathfrak{i}$ Qabet af mindre end dte $\mathfrak{H a r}$ med fin $\mathfrak{G a x}$ marifherede mere end 1700 fr ．Mit（over 5100 eng．Mil）woen at medregne hant Toy tilbage til Babnlon．＂
＂Sg fire 5nveder hawde Turet．＂Det greffe Mige beftod $i$ fin
 efter hant glimende Qobebameß Slutning under et Svirelag bled Figet delt mellem hans fire Suergenerafer：Sawander fif Mafedo＝ nien ge Grafentand i Beft；2nfifamua fit Irafien og Mifen ved

-

Digitized by the Center for Adventist Research

 Wateftina og Sole＝Snrien $\mathfrak{i}$ End；og embelig Eeleutus Enrien med alle Mlleranders purige Befidoelfe i Dif．Disioe Mfoelinger betegues ded Seopardent fire $\ddagger$ oveder（ $308 \mathfrak{f}$ ．Sir）．

Saa naie bled Srofetents Srd futbbyrbede．Snuorfor deftes det ulyne Rige iffe i utallige Gmaftyffer，on Mlexander iffe eitertod fig nogen retmasiig（Efterfolger？5uorfar bled det netop deft $\mathfrak{i}$ fire Dele，iffe flere？§o，fordi Profetien havbe fagt，at der fitube blive fire！Seoparden hadoe fire goveder，Dent landue Buf fire born，
 under 8．Sap．）

7．Beeら．（ffter bette faa jegi Mattens ธyrer，og fe，et fierbe Tyr，frogteligt og forferbeligt og overmaabe fitertt，og bet gavbe ftore Tanber af Sern，bet and og fimite，og bet，fom blev tilovers，traabte bet ned mes fint Fobder；og bet var andertebes end alle be Byr，foun par for bet，og bet hadde ti form．

Selw Jufpirationen finder $\mathfrak{i}$ Maturen iffe noget $\operatorname{Dyr}$ ，Der paw＝ jembe fan tjene til Gnmbol paa den ber betegnede Magt．Ter finde马 intet $\mathfrak{D y}$ i $\mathfrak{R}$ aturen，fom fan foare Dertil，felv pm mant tilfpiede Woveder，5onn，Witger，Stion，Tantoer eller Rlor．Deme Magt var forffieflig fra alle de andre，og Symbolet er aldeles ubeffibeligt．

Э 7．Bers er der Stof nof til en bel Bog；meat vi bil blot behardie det tortelig her，fordi en fuliottendig Fortoffintg frener langt mere ßum，end biaje forte Betragtuinger kant afie．Sette Dhr foarer naturliguis til det ftore Billebes fjerde Del，Benene af
 for dent entagelfe，at denne Magt er $\mathfrak{H o m}$ ．De jamme（brumbe fant man ogjan ftptte fig til bed norvcerende Profeti．Sobr npie jorrer iffe $\mathfrak{R}$ om til Billedet马 Jerndel！⿹勹vor mpie forer bet iffe til bette Dhy！Werben far aldrig fet Mage til en farban forngt og Radjel， fom $\mathfrak{F o m}$ indgion，eller til Detas oberorbentlige Stnrfe．Sigefom med Serutember frufte og flugte bet og nedtrabde Nationerne $i$ Stobet under fine Robberflor．Wet havoe ti פonn，der ifolge 24．Bers be＝ tegner ti Konger eller Riger，der ffulde opitaa af Dette ßige．Som allerede omtalt i 2．Sap．blev Rom delt iti Riger，der ppregnez it in
 Dalerte，Suenerne，Burgunderne，5eruleme，Stugelfatient og $2 \mathrm{om}=$ barberne．Digie affelinger er befandig fiden ontafte fom det romerffe

8. Bers. Sef agtede nøie paa formene, og fe, et andet libet Som figo op imeflem bem, og tre af be forrige Doun blev opryffede for bet, og fe, ber war Dine fom Mienteffeque pa bette sorn, og en Mand, fom tafte fore Ting.

Tamel betraghede Somente; der bifte fig mellem dem Segn paa an befuberig Bebegelfe. (et i Begmbelfen fibet bom, men fenere ftactere cmo be arbre, trange fig op imellem dem. Tet msiede fig iffe med rolig at finde en egen Flads bag nofulde den; det matte
 ger bled rebue of for det. Eom bi fencre mere maintondelig faar Zeilig̣fed til at gipre Mede for, bar Dette fille Sorn Wabemagten. Ie tre Som, fom rebes af for Den, nar: Deruleme, 民itgoterte da

 Den romerfe Biftops Everferredmme i sirfen.

 paa det panelige warfeboldes sift, Efarpindighed, Slogt og for= forg: da Mamben, fom talte fore Sing, bar et Enmbol paa de romerfe bifoppers ammajifide fordringer.
9. Bers. Seg fitued, indtil Otole blev fremfate, og en Biammel af Sage fatte fig; Gans ramebon var lyibt jom Ene, og hanz fovedhaar fom ren llob,

 fob for gam; Retten bleo fat, og Foger blev oplade.
 i nort Eprog; Dog bar der iffe faftholde nor Spmortfombed alene paa Grmb af det ftorartede og ophotede Billede, den fremftiller for oz; men felve de Sing, fom foregar, frever vor alborligfte Sber= beteffe. Dommen fitlez os for Site, og naar Dommen ontales, bor hoer enefte Sial give moie 9fgt; thit dena evige llofald vil alle faa $\mathfrak{D e l}$.

Tent (bamleaf $\mathfrak{D}$ age, Gud Fader, fatter fig paa Dommens Trome. Zad da lagge Marfe til, hoorledes han Werjon beffribes! De, fom tror paa eat uperiontio, (5ud, maa tubromme, at ban ber beffrives four et perfortigt Bafen; men de trofter fig med at fige, at det er ben entife Beftrivelie af det Slaģ i Bibelen. Demt Baa= ftato gaar vi fffe med paa; men om dent end oar fand, er da iffe
 Teori, fom on Den fandes gjentaget en Smes Gange? De tufinde Gange tufinde, fom tjente $\mathfrak{h a m}$, og de ti $\mathfrak{L} u f i n d e$ (Gange ti $\mathfrak{T} u f i n d e$,


Det lille Gqorn - Spmbol paa Pavedømmet.
--
jom ftod for $\mathfrak{h a m}$, er iffe Splidere, Der fremitilles for $\mathfrak{D o m m e r f e d e t , ~}$ nien Gimmelfe Bajener, der ftaar rede til at ubrette fant $\mathfrak{B i f j e}$.
 melife Selligoom, og bi bendifer $\mathfrak{E a j e r e n t i l} \mathfrak{B a r f e r , ~ d e r ~ o m b a n d e r ~}$
 birdelfe med den fibfte Del af bor fore Ypperitepraft Sjenefte $\mathfrak{i}$ Wimlens Selligoom. Det er en umberfogende Dom. Bogerne op= lades, og ethoert Mienteffes Sag bliner fremftillet og probet for denne hbte 凡et, faa at det paa Forhaand fan blibe afgiort, hoem Der fial faa det ebige Sid, naar §erren fommer for at fficulfe det
 Sted og de famme himmeffe Ijenere beftimeftigede med den underip= gende $\mathfrak{D o m}$ tilligemed Sriftus. Jdet fan, fom man erfarer af $\mathfrak{a l a b}$.
 og Gorte en æoft af mange Engle omfritg Tronen og Direne og de $2 \mathbb{E}$ dofte, $\mathfrak{o g}$ deres Tal bar titufinde Bange Titufinde og tufinde (Gange $\mathfrak{Z 1}$ finde."

Man fer af Bioneabyroet $\mathfrak{i}$ Kap. 8: 14, at Dette aloorgfulde Brerl netop $\mathfrak{m u}$ foregaar $\mathfrak{i}$ ben himmelffe heelligom.
11. Wers. Seg finebe, inbtil $\mathfrak{y y}$ ret bley brabt for Ryben af be fore Sob, fom fornet tafte, og dets srop tiliutetgiort og overgivet til at opbranbes ved glo.
 toor lenge de fifulbe leve, var den givet til Tio og Cturb.

Der er nogle, fom tror paa et tufindaarigt ßige, under hoiffet (Evangeliet fat fetre og Retjardighed herffe over hele Berben, for Serren fommer; og der er antore, fom tror paa en Brobetio efter §errens somme og et blandet Tufindaargrige, under hniffet de ubpoelige reffardige enomu forfnnder (Evangeliet for Dobelige Syn= bere og joger at lede dem ind paa Frelienz Wei; men begge diafe vildfarende Syitemer omitntes fulditendig af ovenftanende Bers.

1. Det fjerde frygtelige $\mathfrak{D y r}$ nedbiver uben at foranore $\mathcal{R a r a t}=$ ter, og det lille 5orn bedbliber med fine (5ubs̃befpottelfer og holder jine Millioner $\mathfrak{T i l f}$ bengere $\mathfrak{i}$ blind Soertro, indtil $\operatorname{Doret}$ bliver ober= givet til at opbrendes ded $\mathfrak{F l}$, og bette betegner tife Smbendelie,

2. Det fieroe Dyre $\mathfrak{Z i d}$ forlcenges iffe, efter at bet kar tabt
 domme bled biftnof taget fra dem, men de fif $\operatorname{Sob}$ til at lede ent Stumb. Det babnloniffe Riges Randomraade og Underfaatter beftod
endmu nformoret, ifjont bet bar Werierne moderlagt. ©aaledes var Det med Det perfiffe \%ige pueffor Grafenland, med Grafenfand oberfor Bom. Men hand folaer efter det fjerde Rige? - Jutet Ferredamme eller : Wige, hoori dodelige Mermeffer far nogen Iel. Teta Zobebane afifuttes i Blofon, Derefter er det iffe til mere. Zoben bled opitugt. af Bjpruen, Wipnen aj Qeparden, Qepparden af det fjerde Tur og
 Stoipen, og i demte Zdelcegelfe bliber det, indtil Memeffene lider den anden Tob. Zad derfor ingen tale om mogen $\mathfrak{F r o v e t i d}$ eller moget blandet tufimbarig̣t sige efter orelferens fomme.

 „Da" jomes at learpege paa ear jorlig̣ bejtemt Tid. S De foregaaende Wers beffrives dea moriogende Iom, og bette Rers intes at antyde, at mederax Tommen foregar, og netop for derme Magt bliver pde= lagt og gibet hem til at brombes $i$ Siden, taler det lille born fine ftore Sro imod den Solefte. Sar vi iffe gort disje Srd, og det Whot for ugle Mar fiden? Sujf blot de Beflutninger, fom i 1870 fattedes af det batifumfe Rinfenmod suad fan vare mere gudsbe= pootelight end at tillagge et budeligt Mremeffe lipeifbarhed? J hint शar foa Nerber virfelig, at et almindefigt Rirfemode (et gfumentiff Sharcilium) bar famlet for med Everlog at beitemme, at den, fom
 mefige gortrin, at han iffe fan fare bild. Ran man tonfe fig noget mere amañfende og gudanpottende? (Ex iffe dette de fore Sto, fom jormet tafte? (Ex iffe dette den Mragt, fom er modent til at ophermbes ned 3 ito og fuart fal forgan?
 ent fom en Menteffefon, og til ben Biamle of Dage fom gan bent og man førte
 alle ©olf, Elagter og Turgemal fulbe tiene ham; hans Seereobmme er et evigt 万errebomme, fom iffe forgaar, og hant Rige er et Rige, fom iffe obe= logges.

Den fer befrevne ©ient er iffe frift andet תomme til benne Зord, medmindre dent Gamfe ai Tage ex paa deme Jord; thi her tales om et Romme til den Gamle af Tage. Der, for Den Gamle
 faar fit Mige, for fan nender tilbage til beme Gord. Suf. 19: 10-12 o. f. b. Dette er derfor ent Sent, fom foregaar itet bim=
melfe Sempel on fanar i mie forbindelic med，hand der fitles for Tie i 9.0 og 10．Bers．Snan modager fit Songerige bed Mfilutnitgen af fit praftelige Embede i belligommen．Ie polf，Elogter pag Tungenaal，ber fat tiene ham，er folfeflagene af be frelfte（9ab． 21：24），iffe sordents uqudelige polteilag：thi de oufonumer bed Stifti andet Somme．Sogle af alle ふordens 天olf，Etammer og
 al（Evighed med fryd bag Bitrode．

15．Вers．（Sireben af ©merte blev min，Damels，2land inbut mig，og ©y： neme i mit food forferbede mig．16．Seg gif bent til en af bem，fom fod hos， og bad bam on at faa Bizhed angaaenbe alt Dette；og hat fage mig bet og finm： gionde nig Ubtybuingen af be ciug：17．Dißje fore Dit，fom er fite，betyoer，
 get $\mathfrak{g}$ have Kiget $\mathfrak{i}$（Fie indtil（5nigheders（fvighed．

Wi har iffe habe mindre Sortgiel eno Santel efter at joritan Eambledent $\mathfrak{t}$ alt dette，og maar di rampager den med et ligejaa oprigttgt Gjerte，fan nil vi erfare，at Serren iffe er mindre nillig mend i Srofetens Tage til at beifede til en ret wortanelfe af diaje vigtige Eandbeder．Thrente og be 犯tger，jom of foreftiler，er allerede Gleven forflarede；vi far fulat Srojeten Efrid for Efriot ajemmem
 dige Undergang og alle jordife hedjeringers fiofte Falo．Sood fom＝ mer faa？Tet fer bi i 18．Rers：＂Ie belige fal faa Riget．＂Ie bellige，de，ber af alle $\mathfrak{i}$ Rerden er blenen meft ringeagtede，laftede， forfulgte og forfubte，－de，fom ai alle Memmefer minoit ventedea at finlle fan fit Jaab opfyldt，－de fal faa Riget og befido Be Ret
 Ende．Sen forpilde $\mathfrak{A r v}$ fal blive gjentat．Fred fal gjenoprettes inden den forfurrede（Stanfer，og Refferotghed ffal berfe oberalt paa Den figme nije gord．

19．Vers．Ta pnffebe jeg Bizhed ananaenbe bet fierbe $\mathfrak{D y x}$ ，fom var anbertebes
 Sobber，fout and，fmife og trande det，fom blev tilovers，ned med fine Fobder， 20．og atgaaende be ti form，fom var paa bets 5oved，og anganende bet andet， font fion op，og for hoilfet tre falid af，bet forn，fom baabe bavbe 又ine og en


Te tre forfte $\mathfrak{D y r}$ i deme Raffe nufatede Ianiel fan tart，at ban tffe atarede nogen aniw dem anganade；men fan blen forbanfet ded dette fjerde $\mathfrak{D y r}$ ，der nar faa unaturligt og frugteligt．Jo

Irengere bi fommer ned ad Tibens Strom，dez mere maa man bige $\mathfrak{a f}$ fra Maturen， $\mathfrak{n a n}$ man fal dame Gindbilleder，der madagtig fan fremitille de vanartede Riger pan Dente jorb．Spuen findes i Ma＝ turen；men for at fremftille Babulons ßige maa der foies to Binger til，goilfet er unaturligt．Bjornen findeg ogiaa i Maturent；ment for at antube en unaturlig（ 6 fubifled maa ben fom et Eindbillede paa det medift＝perifife Rige fan tre Жibben ifin Mumb．Seoparden er ligeledes et $\mathfrak{L y r}$ i Maturen；men for at give et payjende Billede paa （Grafentand maa man fer vige of fra Raturen med benfin til Bin＝ gente og sobedernes ？ntal．Men der findes i 9laturen intet pas＝ fende Sindbillede paa det fjerde Fige．Ter fremftilles et エur，hois
 bertipr og Jerntember，jaa aruiomt，rovarije og glubji，at det af
 fine ${ }^{2}$ ghder．
$\mathfrak{G l t}$ dette bar meget underfuld for Wrofeten；men noget endmu didumerligere fout tilinur；et lidet forn，der ftode tre af de porige

 i Maturftand，ment et Memeffes farpfirdige，lītige og flagtige
 og med dent Mumb talte det fore Zing og fremfom med formaftelige og ammajande Forbringer．Jntet Uuber Da，at Tantel gjerne bilde

 Э det folgende Rers anfores nogle תjendemorfer pan det fille 5yorn， hoorbed dent，fom ftuderer Wrofetien，frettes iftand til at andende dette Symbol uben Fare for at tage feil．
 over bem，22．intotil ben Bramle af Dage fom，og Dommen bled given bert foxieftes bellige，og Tiben fom，da de bellige fif æiget $\mathfrak{i}$（fie．

Dette $\mathfrak{l i l l}$ e $\mathfrak{y n}$ nez forumberlige $\mathfrak{B r e d e}$ imod de hellige tildrog fig ganffe farlig Daniela Spmarfiombed．Der er allerede tidigere $\mathfrak{b l e b e n}$ giort Rede for，huorledes de ti 5orn tom frem，eller hoorlede Rom deltes $\mathfrak{i}$ ti Riger mellem Marene 351 gg 483 ef．Sr．Siap． 2：41．Da dişe ⿹orn betegree 彐iger，maa Det lifle ⿹orn ogfaa betegne et 刃ige，iffont iffe af famme $\mathfrak{A l t}$ ；thi det bar forifielligt fra be andre，Der bar politife Miger．Det ftaar mu fun tilbage at

underigge, $\mathfrak{f v o r v i d t}$ der bland det egentige Somerverdee ti ßiger
 fe, hbilfet det bar. Evaret er: Wanedomets geiftlige Wiạc. Tette joarer til Symbolet i alle Etyffer, foulfet man let ton bevife; ba intet andet \%ige joarer dertil. Betragt de Sjendentarter, der mere omfteribelig nownes ved 23. Wers.

Damiel fan, at dette horn forte stị̧ mod de fellige. .jar Wabemagten fort magen iandan frig? 50 Millioner Blodvibuer

 defighed bleb forfulgte of Wabemagten! Tet er efter gode silder godtgiont, at de forfolgelfer, Blodgad on Meligiontatige, fom den romerffe ふitfe og ßabe har vold, bar forantediget lan!̣t mere
 on zorfolgelie, jom anbenbare bebninger har foranfaltet fra Wer= Dent Begmudelie af.

O 22. Bers funes tre umidoelgart paa fitandent folgende $\mathfrak{B e}=$ giventider at filles frem. Jot Tanticl fuer fremod fra det Dids= puntt, Da det lille 5onn fod paa fin Magts Soide, til den endelig̣e Elutning paa fampert mellent de fellige dg Eatan med alle fine Tilfongere, anforer gan tre fremtagende Begiventheder, der ftaur fom Milepale $\mathfrak{l a n g}$ g Beten: 1) Ten (Bamle af Tane fommer, Det er, Den Stilling, Jehovat imbtager ved Dommens Begundelfe, be= freven i $9 . \operatorname{og} 10$. Wers. 2) Den Tont, der ouerbag̣ĕ tif be hellige, d. b. ․, den Tid, da de hellige fat fotie Dom tilligemed
 og fal beftemme den Etraf, jom be ugudeitges Symo har fortjent. Da wil Blodvionerne fitbe fildoms over dent fore antifriftelige,
 Dur i $\mathbb{Z}$ rfenen og ubgfe derea Blod fom Band. 3) Ziden, da de hellige fat eie Riget, uemtig Sident, da be fan bo paa og befiode den me Jord. Ia toflettes bet fiote af porbandelfen, Eunden og Sindere, fan der iffe leones Mod eller Grent og dente Jord, der
 Folte fiender, ffal overgives til De retfardige, bg de fal befidoe den $\mathfrak{i}$ al Ervighed. 1 תor. 6: 2, 3; Matt. 2: 544.
23. Bers. Sanlebes fagde ban: Tet fierbe Tur betyber, at ber pat gorben fal were et fierbe Rige, foultal bare anderledes end alle thigeme, og bet fal op= abe hele Jorben og fonbertrex be bell og funle ben. 24. Og be ti §orn betybu,
at Der af fanme æige ftar optaati 反onger，og en anden fal opitaa efter bem，og Gan ifal vare anbertedes end de forrige，og tre $\overline{\text { Ronger fall ban gomnge，25．og }}$


 fratages bam，for at gan fal blive poelagt og trlintetgiott for al 之ib．

Man faar her endmumermere Oplyminger om det fierde $\mathfrak{D y r}$ og Det lille jonn．
 Riger，fom opftod deraf，er Der fanthende talt nof，hborfor $\mathfrak{E p m o r}{ }^{*}=$ jombeden mu farlig faftes pan det fille Gorm．Eom anfort ded 8. Bers finder bi，at Brofetien om dette sorn er blewen opfylde bed Wabemagtens Spfomft og Recrf；Det er derfor baade interejiant oa bigtigt at underfage de 2fariager，der foramledigede deme autifrifte＝ lige Magts llonifling．

Se forfte romerffe $\mathfrak{P r e f t e r}$ eller $\mathfrak{B i j p e r}$ nod en Mapelfe，der ftod

 rigeite og maxgtigite $\mathfrak{B y}$ ．The var Seijerverdets Şovediade， $\mathfrak{M a}=$


 $\mathfrak{h}$ grde bære Biffoppermes Konge？＂Saledes argumenterede be romer＝ ffe．„fobrior ffulbe iffe Romerfirfen vare תrifentjedens Moder？ 5 borfor ffulde iffe alle zolf vare dent Bomn，of dent Mandighed
 Reformation， $\mathfrak{B D}$ ．I， $\mathfrak{B a p} .1$ ，bi her anforer，figer：＂Tet var let for det argierrige Memufferjeete at naxe fandame Ianfer，oa faa＝ ledes tanfte det rergjerrige Rom．＂

Biffopperne $\mathfrak{i}$ ßomerrigets forftellige Dele habde Formpielfe af at ofre den romerffe Biffop en Del af ben நoberwbebigning，Rom fom Byernes Bromning erholdt af Jorden马 Tationer．Sprindelig
 $\mathfrak{H e d}$ ．＂Mlen，＂forticetter $\mathfrak{D}$ ’atubigne，＂tifranet Magt forgges fonn ent
 fnart ufabigelige Befalinger i Baben马 Mund．Beften B Bifopper begunftigede de rumerffe ßaforers felotagne 彐et，enten fordi de nar ffinfuge paa $\wp$ ftens Bifopper，eller fordi de heller biibe underfafte fig en Babej Sbergerredomme end en verdasig Magta Brelie．＂

 Fretles. 5015.
1.

Su ifal iffe bate andere buber for mida.
[I.
 bet, fout ex i bumten phentil. chlex bet paa jorden hebentil, eller bet
 dem; thi feng berren dill (6ud, er ell hidjeer (6ud. foul hemibger Frebres Mibupernity paa Born, paa bemitrebje pq paa dent ifuerbe
 Sed mod dem, fom elffer migh, bg mod dem, \{om holder mite Bub.
[II.
Dit fal iffe tage berren bin Gubs Mann forfengelig; the Derren ifal iffe lade den nere nifyldig, fom tager bank yabn foricugeng.
IV.

Rom Sabbatens Tag inn, at bubober Den belig. Sets Dage fand bu arbeide og giore al dith Gjerning. Ment ben imbende Sager Sabbat for berren bit Gub: Da ifal bu ingen (bjernimg giare, buerfen bit eder


 inumbe Eag; berior neligutede Serren Eubbatsdagen og heligede den.
$V$.
 zandet, iou Serreil bill (5uto giver dig.

Du fat iffe ibjelfana.
Sultial iffe bedribe gor.
VII.

Y'III.
Du ifat iffe ittcye. IX.

Tu ital iffe inare mod bin Wheite fom et julit 2$\}$ ibue.
X.





Dette bar de Jubfludelfer, der jamlede fig omfring Bifoppeen af $\Re o m$, og fanledes hialp alting til hurtig at ophoie ham pao Sri= ftenfedens hpiefte geiftige $\mathfrak{T r o n e}$. Men det fieroe Marhumbrede ffulde blide Bione til en Windring, fon lagbe fig fige $\mathfrak{i}$ Beien for bemte argierrige $\operatorname{Drbm}$. Grius, der var Wraft for en af be cibjte og fornemfte Menigheder $\mathfrak{i}$ Mteramoria, faftede fin Sere ud $\mathfrak{i}$ Berden og volde fan farp en Strid i den friftue Kitfe, at Geifer Solftantin i Yaret 325 ef. Sir. fammenfalde et almindeligt Sirfempde i Ricrea for at orofte of bamme beit. Wrius paatod, ,at Samen bar helt og verientlị̣ forffiellig fra faberen; at han bar det forjte og adlefte af de Bepenter, heem faberen habde ffabt af intet, det Fedfab, bed
 altet, $\mathfrak{p g}$ at han derfor bar Faberen utberlegen baade $i$ Befent $\mathfrak{g g}$ Berbighed". Denne Menting blev foroamt af Kitfemadet, fom er= flcrebe, at Sirifus bar af en og famme ©ubfank fom faberen.
 hengere mantte nootbungue anerfjerro den ded hin Qeilighed affattede
 History of the Eastern Church, ©. 239.)

Striden feld fumbe dog iffe udjebnes paa deme fummariffe Mande, mett vedfled $t$ flere Mienteffealore at volde Uro $i$ den friftue Werben, idet $\mathfrak{G r i a n e r n e}$ overalt bled Wabens gg den romerft=\{atolffe Sirfes bitre Fiender. Det er berfor flart, at Mriantmens lidaredelfe

 joangert for den fatolife Biffops Sverberreomme. Men Wrofetien habbe erfleret, at Dette ఏorn fulde ftige til Den hoiefte Mragt, og at Det fulde undertrytfe tre Songer for at taa denne Stilling.

Der $\mathfrak{G a r}$ baret forffeellige Mentinger om, huilfe de Magter nar,
 af $\mathfrak{U l b e r t} \mathfrak{B a r n e} \mathfrak{E}$ fnnes meget treffende Desangaaende: "luder den ₹orbitring, fom opitod neo Romerbaibets Splositing, og paa (brumb
 Spfomit, er det iffe jaa underligt, at man har banfeligt for at fimbe Begivenyeder, flart og tydelig fremftifede, der i alle ben=
 Dog er det muligt med ent temmelig hai brad af Sifferfed $\mathfrak{i}$ Babe= magtena Siftorie at paapege Smets Spfyiolie." (Notes on Daniel 7.)
§r. Mede antager, at de tre Жiger, iom bled oprnffede, var

Grafernes，Sombardernes og franfernes，ba Siaf Memton antager， at Det bar Grartatet Savema，Sombarderne fant bet romerite Emat dg நertugomme．is jiu Dissertation on the Prophecies， S．217，218，reifer Wiffop 豸ewton nogle alvorfige Jnobendinger mod begge diñe Gatier：jrauferme funde iffe habe naret et af digje Wiger；thi de bled aldrị̣ ppryffede for Fabemagter，－－Zombar＝ derme heller iffe；thi de blev aldrị̣ Wavermes Underiantter．Barnes figer：„İeg fan fondelig iffe finde，at Zombardernes 刃ige，fom man almindelị̣ paaftar，dar et af be verds̈lige berredommer，der Gev Fanerne＂ghaniaged underfafede．＂Eg Det romerfe Eenat og Sertugopume funde iffe hane beret et af be tre；thit fom faadant ubajorde det aldrig̣ et af de ti Riģer，af hwilfe tre ifulde opryftes For det lille som．

Men di antager，at den forfe wanfelighed ved diafe fremracembe Fortolferes Forflaring ligger Deri，at De nente，Wrofetien om Wabe＝ magtents Ephoiclipe iffe var of iffe funde bive fulobnroet，forend
 i de Beginenteder，der forte til Savent berbatige Sverferredomme． Wi mener derimod，at wrofetien i 24 ．og 25．Were iffe har 5enion til Pavens burgerlige Subfindelie，ment til han Mlagt til at herffe over Menneffentes Ejale og Sambittigheder，at Faben naaede demue Stilling i Maret 538 ef．Sr．，fom di jetere jfal je，og at be tre Worn bleo opryffede for deme Ito for at bane Wei for Pavemag＝ tens geiftige sphotefie of jerredomme．Ten ubvervindelige Ban＝ ffelighed mber alle jorjog paa at anvende Wrofetien paa Qombar＝ derne og de porige oventemate Magtex，bejtaar beri，at de allejammen optreder altfor fent；thi Wrofetient hander om den romerffe Biffops ammajende Bejtrobelfer for at vinde Magat og iffe on hans $\mathfrak{A l n}=$ ftrengelier for at undertrufte og yomage folfene，efter at han bavoe fitret fig Sverferredommet．

Wi fremicetter tillidsinld den Seori，at be tre for Wabemagten opryffede Magter eller 5orn bar：நeruleme，Bandalerne og Ditgo＝ terne，og demme Zeori Goiler paa folgende biftorifte Beretninger：

Sdoafer，马erufente马 Qeder，bar ben forite af be Barbarer，fom regjerede over \％omerne．§an indog Staliens Songeftol i Maret 476 ifolge（ $5 i b 6 m$（Decline and Fall of the Roman Empire， $\mathfrak{B d}$ ．III， ©． 510,515 ）．Sm hans relipiofe Sro figer（6ibbon，S． 516 ： ，Eigeiom de ontige Barbarex war han bleben oplert $i$ det arianffe Siottexi；men han hriagtede Mantene pg Biffopperne，pg fatolifer＝

 bem."


 og De łrigerfife ßrofelyter, der jad pan det veftlige ßiges̃ Zebninger,
 forffel bar en ftadig Silde til Sfinjoge og §ab, og man folte jaa= meget bitrere det bebreibende $\mathfrak{l d o r n f} \mathfrak{B a r b e r}$ Derbed, at nan yoerligere tilfoiede Det forkade Dgenaun $\mathfrak{R j c t t e r}$. De morbiffe Selte, Der efter en Del Moditand hadde fundet fig $\mathfrak{i}$ den Tro, at alle deres צorfabre bar i yefpede, bled baade forbaufede og forbitrede ded at hore, at de felb fun Gadoe ombytet fin evige forbommelfes form."

Qajeren bedes anthggelig at oberveie nogle yoerligere biftoriffe
 I fin History of the Eastern Church, ©. 151, figer Stanlen: "Majfer af den ufyre gotiffe Befoltning, fom bandrede ind $t$ bet romerffe Fige, befjende fig til den aleranormife Sjeeters $\mathfrak{I r o}$, for= jaaviot fom de overbobedet bar Siriftue. Wor forite fobgermanfee Soerfattelfe af den hellige Efrift fexe bed en arianfi Mitifionar,
 Genferif, bar atranere. Theodorif, Dent fore italtenffe Bonge og 5elten i Miebelutgen=Ried, nar Mrianer. Den tomme Brads i han
 over hane Mtnde, da be paa fin Seters Dag nedred den Urne af Borfnr, fowri hans arianfe lnderfaatter hawde nedlagt bani gife."
$\mathfrak{I}$ fin History of the Popes, $\mathfrak{n d g}$. $\mathfrak{i}$ Qondon 1871, $\mathfrak{B b}$. I, ©.

 $\mathfrak{Z r o l f}$ bemagtigebe fig Britamien; arianfe Songer bemegtigede fig Størftedelen af det qurige Befteuropa, medenほ Rombarderne, der lantge
 oprettede et magtigt §erreormme lige for 彐oms ßorte. Beleirede paa alle Santer anvende imidlertio de romerffe Biffopper al Den תlogfab og lloholdenthed, hoorbed de altid jarlig har ubmarfet fig, for at gjerbinde berreormmet, idetmindite inden det Strog, hoor de poede en Rirfefaders uniobelbare Iugt."
$\mathfrak{J}$ fin History of Florence, S. 14, figer Maditavelli: „Det fand ber bemærfez, at næfter alle de Srige, fom de nordlige Barbarer

 onerfopmuct."

Diande torte sitater bifer den almindedige Tingentes Tilftumb paa

 ighorbed mont iffe flart fumbe fo oeres Extaftref pan oct politiffe



 Map. 2, 源保. 2 :

 bar lame fan tandmodig at bille tade det Eraldomanag, fom faneme









 Wafitias, motrofte fin Everafeife oner, at man hoen gam faldoe


 foa bemmende subflyacife one den panelige ypperfepraft, fientes,
 fragt.


 fat pan fulgembe Mande. Slenoncif baboe beiteget det pitgotife siges



og bad on 2 ob til at fore deme til en eller amben gumfigere (fgun,

 blew da det yeruliffe sitge $i$ Stalien ftnertet, Donafer bleo forreberift ifjefflagen, og Zheodorif fatte fine Ditgoter faft paa den italienfite
 Qob, Der lagde Babebalget ind mider Rongens Bifaro, bey fanembe ved Meagt.
 Welde fiemfalden. Da Sataliterne $i$ Diten hame begurot en for= folgelfe mod Striaterne i 523, ftemede Thedorit save Soly for
 Forgienger] iffe finder for godt at tilbagetalde den Beflutuing, lyat mylig har ubferbiget mod dem af min Durbevignius |o. o. i.

 Den bragt i llowerfe med jamme Etrenghed. Se, four iffe befjender den utitumffe into, er siattere for bun, ag de, fon betjender den,

 Strengled nod digie. Mren," fortiatte somen, "ficiferen gar ingent om fig, Der tor fige fin Mening frit og anbent, eller til fois Dro han i Tilforbe viloe lyte; men dea dubtiolte joiagtelie,
 lemer ingen Toibl on, at gan jo mot lyter til (5der. Seg pufter

 Fretholderegler, soffet der faa ubetanfont far taget. Det ftan' $i$ (6ders Magt at bebege reiferent at affan berfar on forend i) gipr Dette, ja, Forend Ratofifeme / Sheodorif antuender bette Mam pao
 bempte de Sirfer, af gyilfe de er bleven ubjagede, maa è iffe tonfe paa at belroe tilbage til Stalien." (Bowers History of the Popes, W0. I, E. 325.)

Paben, der favoe fanet en ja beftent Befatitg om iffe tigien
 Bitje, futbe visfelig iffe foabe megen Fremgang i setuing af noget Slags Dnerferrebomme, forend gia Magt war ryodet af Weicu. Ofglge Bower fal Baronits mene, at waven bed deme Veilighed ofrede fig
og raadede Seiferen til paa ingen Mande at fqie Mongen i det frem= fatte forlangende; men Bower antier bette for urimeligt, „iiden han iffe funde ofre fig felo," figer hant, „uben paa famme Sid at opofre den langt fotrre $\mathfrak{I e l}$ uffidige Satoliter $\mathfrak{i}$ Beften, ber enten bar Rong Theodarifs lnderfaater efler andre artanfe furfers, der ftod t gorbund med ham. ©iffert er bet, at Faven og de andre Ge= jander ved fin Tilbagefomft behandedes med Strenghed, boilfet Bower fortlarer paa deme Maade: "Mabre beffilder dem alle for §niforrcoeri, og fand not bled \%oms ledende Mand mistrentte for netop pan den §io at ftan i en forrcoderft Brebuetating med jorfet i
 Fintertife $\mathfrak{i}$ Jtatien." (Samme, ©. 326.)

Det pabelige Partis Folelie ligeoberfor Theodorif tant man ifolge et forben anfort (5itat moiagtig flutte fịd til af den \$abn, de tog ober banz Mitide, da de fra hans veldige Gravfed i Rabema bortreb den Urne of Borfor, govi fant arianfe luteriaater bavde lagt hang offe. Men digie folefer faar et llotryt i Sro giemmem Baronius, der ubificlote Thendorif jom en gruiom Barbar, en bar= bariff Inrant, en ugudelig ?trianer. Men "efter at habe oberbrebet med al fin Weltalented og raabt $\mathfrak{M t}$ og Re over Romerfirfens nutelige Bilfaar, nediumfet $\mathfrak{i}$ Slaneri jom Den nar formedelft gin Kjotter, trofter han fig tiffut og torrer fine Zaarer bort $i$ ben fromme Sanfe, at Sphonamanden fil al demte Elendighed frart ejter dode og bled evty fordomt". (Barnnius’ Annals (Warboger), ef. Sr. 526, S. 116; Bower, BD. III, ©. 328.)

Medent Ratoliferne faaledes fadig folte den arianfe Songes
 de arianfe ßambater i Mirifa. (Gibbon, Sap. 37, Mfin. 2.) $\mathfrak{Z}$ fint Hore Apocalyptica, $\mathfrak{B D}$. 1II, ©. 152, Mum. 3, figer (Elliot: "Ie vandalife Songer bar iffe alene ?rrianere, men forfulgte Satoliterne paa Sardinien og Sorfifa under den romerffe Bifpeftola Balde jom og $\mathfrak{i} \mathfrak{Z f r i f a}$."

Denme bar Sagernez Stilling, ba Juftinian 533 begnnde fine Srige mod Bamaler og (5inter. Ta han ønifede at fifte fig $\mathfrak{B a b e r}=$
 varbige Befaling, der giorde $\mathfrak{P a v e n}$ til alle Menigheders 5oved, fra
 Werido man daterea, 538 ef. Sir.; og den, der lefer §iftorien om det afrifanffe $\mathfrak{z}$ elttog $533-34$ og det italienffe belttog 534-38,

 5ֻær fom Befriere.
 ogian $\mathfrak{L n g}^{2}$ ober be. Underftromninger, der i digie beginentiforitge Tider gav de yore Beongelfer form: „介uriter, buem disife itorm= fulde Tider ofte ryftede paa deres Trone, tilhod fin Beffittelie, om Rom blot til Gjengjeld vilde fatte dem. Fe imbunmede Mom dent geiftige Mnndighed, hlot Mom til (Sjenajold ubede Dem berDatiẹ


 og paaftardede bed demte forbindelfe fin dobhette Efjebnte. Fom

 Sturer". Juftimian moferdigede en liontende Befaling."

Tog funde ingen fadan Befaling trode i Sraft, foremb de artanfe forn, Der ftod i Weien, bleo reme bort. Wandalerne fald for Belifars feierrige 2 aaber 534 , og (boterne, Der trat fị tilbage, efterlod gant i ubejtrid Befiidelfe af Mom 538 . (Gibbonts Rome, Rap. 41.)

Wrotopius beretter, at den afrifanfe stiz optoges af suftiutur, for at hatt furbe fomme de Nrifthe (fatoliferme) i fine (Eque til Hubjatning, og at Batadaprefeften temmelig arer fovod fanet ham overtalt til at afitan fra fit forefavende, da Buftitian tiffjendegan fin Senfigt i nemote benfende; men at fan da fif eat Irom, hoori der befaledés bau „ifte at vige fra fin Bians ibortiontelie; thi ned at biftan de Reiftne bilide hat smiturte Wambaternes Magt". ((Ebauriuß 'Ecclesiastical History, $\mathfrak{B}$. IV, Sap. 16.)
 fom hande antaget det miceanffe Sirfemode se Befutuinter [altfaa Satoliferue], jorfulgte og plagede ?rianeme voeralt, fuor deres $\mathfrak{i n d}=$ fludelfe og Mintidged fumbe tan hen; ment til bjengiado blen sticamianerne iffe mindre gaadt behandede af pute ghodtandere
 Maade folte Begten af den arianfe gragt og bite sucuminge. $\mathfrak{A r}=$ anismens Eeiersuts bat alligebel forbigaueroe, dg dets lyffelige Dage

 History, Mart. 6, D. 2, Rap. 5, Mfit. 3.)

3 Fine Betragtninger ober Mabenbaringen opftiller ${ }^{5}$ Glliott to Gange Mamente paa de fi Riger，der opitod af det romerife Bige， idet han ordmer den anden Foffe med henibu til de forandringer， Der Gabde fundet Eted i den jenere sid，fyilfen den anden $\mathfrak{R e f f e}$ giœelder．Want forite fortegnelfe afpiger fra den，fom er outalt $i$ gemmerfringerne ved $\mathfrak{E a n}$ ．2：42， $\mathfrak{f u} \mathfrak{n}$ forfandidt han opitiller $\mathfrak{A l e}=$ manmerne iftedfifor sumnerte og Babarerne iftedetfor Zombarderme， et Bytte，man Dog let fan gione 彐ede for．Mien ud af denne Refte Heenter han de tre，Der bled opryffede for Babemagten，med disfe ErD：„Jeg funde nobne tre，der med Kod bled opryffede for Kaven ud af deu forit opitillede fortegnelfe，nemig：⿹\zh26erulerne under Domater， $\mathfrak{B a n d a l e r n e d g ~ D j t g o t e r m e . " ~ ( B D . ~ I I I , ~ E . ~ 1 5 2 , ~}$ 9（nm．1．）

Smend han foretraffer den anden Sifte，goorpan han opitiller Zombarderne iftedetion Seruleme，er det foregaaende et godt Wiones＝ burd om，at hoiz man opregner de ti ßiạer，medens herulerme par ent gerffende Maḍt，bar de et af de sorm，der blev opruffede．

Siplge ovenamporte fiftorife Wionezford amier bi det for afgjort， at de tre 5orn，fom Gleb oprnffede，var de memote Magter，nemfig：


1．＂Sod unod den Soviête fal hom tale．＂bar Wavemagten ajort Dette？Saeg blot sacrte til rogle af Wabens amasjende Sitler： ＂Gud弓 Sans Statholder＂，＂vor Serre（6ud baven＂，＂ell ambent （Gud paa Jorben＂，＂Werdent Konge＂，＂Hongers Konge og jerrer Serre＂．Babe Mifolai jagde til Seifer Mifael：„Waven，der af Kon＝ ftantin faldes（5ud，fon aldrig af et Memetfe bindes eller lopes； thit Gud fan iffe dommess af et Menteffe．＂Befoder man nogen frceffere ©ubふbefpottelfe ent dette？Whan marfer ogiaa，howr Baberne er bleben fmigrede af fine Silfontgere woen at trettefottes：（Gn bene＝ tianfl Brelat tiltalte Pavent moer det fierde $\mathcal{L a t e r a m m b e ~ p a a ~ f o l = ~}$ gende Maade：„Du er bor $\mathfrak{y y r b e}$ ，bor Sage，fort jagt，ell anden （Sud paa Jorbent．＂（5n anten Bifop falote fam，„qoen af $\mathfrak{j u b a}$ Stamme，den forjottede $\mathfrak{F r e l f e r}{ }^{"}$ ．Den adelige $\mathfrak{A n t o n i o}$ ßucci fagoe
 melige Majeftert forfarder mig iffe lidet；thi jeg er iffe ubidende om， at $\operatorname{big}$ er gibet al Magt i Simlen og paa Sorden，og at det propetiffe Sro er futobnedet paa big：\｛ille Jordens Ronger fal tilbede ham，
 not be Destroyed（ $\Re \mathrm{itget}$ ，fom iffe ffal gan tilgrumbe），©．97－99．）

fremragende $\mathfrak{Z a r t p r e r}$.
"Den Eqieftes hellige fial han undertrpffe."
 tafe, fom om ban var Bud. Saaledes citerer den hellige Sieromb= mus efter Symuntus. Dette tan iffe pasje ja god eller fuibjtent= dị̣ paa nogen fom paa Roms Paver. Ie har amasiet fiog lifeil= harbed, ber aleme tilfommer (bud; De pover at forlade Ember, guilfet alene tillurer berren; De giver fig ud for at fume aabue og fuffe Gimben, hotifet aleme faar i berrens Magt; de figer fịg at faa

 fra deres Sroftabed til fine fontger, nant de iffe jmtes om faa=
 fortadelife. Sette er bell werife af alle Befpottelfer."
 Wabentagter ajort Dette? Serpaa behwer intet Soar, on enther, Der far ftuderet sirtenta siftorie, har sumbfab derom. \{Hf bed, at wantirfen i 2 arratfer bar brevet paa fit ihardige Mrbeide imod berrens fande Tilhongere. War iffe Rummet for frebert, fumbe nuan berom fitive Rapitel paa Kapitel. Srige, Kogstog, Blodbad, Whifelfortorr og alleflags forfolgelfe, - det var of Baaben, hoor= med de jogte at nombde (Guds polf.

3 fin Sinfediftorie figer Ecott: „Mant fan iffe bereane beres Yatal, der paa forfieflige Mander er bleven brabte, fordi de trofaft bar befjend (Evargeliet og troopet \%onterftrfens porbarbelie! En MRillion af de arme Baldenfer omfom $\mathfrak{i}$ かranfrge. 900,000 rettroende friftue bled ihjelfagne itmore end 30 gar efter $\mathfrak{J e f u t}=$

 baurd 36,000. Jufbifitiouen (9arterumberiqgelfen) poelagde ved forffellige Wititer $i$ Qabet af 30 \{ar 150,000 . Og bette er blot mogle faa ßrober paa de SDelargelfer, פiftorien har berettet om; det famlede Belob faar man not aldrig bide, forend , Jorden fat

goet han fortolfer Wrofetien om, at Det litle §orn ffuibe „uth=
 dver $\mathfrak{D a n t}$ 7: 25: „Xan nogen brage $\mathfrak{i}$ Tvid, at Dette fandelig ajol= Der Bademagten? Jntuifitionen, Baldenferforfolgeferne, Sertugen af $\mathfrak{H}$ bas §erjinger, ßjotterbaalene i Smithfielo, Pinferne i Goa, ja, hele Babedommets פiftorie fan man tage til Bebia for, at oden= Hebnte $\operatorname{DrD}$ paifer paa uxute Magt. Soiz noget funde fabe
undertuft den joxiftes lyellige， $\mathfrak{f u n d e}$ have moryodet dem af jor＝
 mantte bet babe baret Wabemagtens foriplgelier．I Maret 1208 opforbrede Wade Gmbents ILI til et Roratog mod Waldenterne og

 af 30 2tar omfom 150,000 jor Sufvifitinuen．Z Mederlandene bled 50,000 brengte，balwhuggede，brembte og levende begravede fom fifnt＝ dige i imbo Wroteftanterme indtil meden til（5hatean（Gambrefis 1559．is
 ming led 18,000 Toden mider Bodoelent gaand．Eefo det ringeite Sjendfab til Wavedommets Siftorie man oberbevije entiper om，at
 den ⿹勹xie引tes hellige＂（25．Wers）til Wumft og Wriffe lader fig anbende paa Whamagten og mpiagtig hefriver dens biftorie．＂（Ee Bucta Theological Dictionary，Nrt．forfolgelfer；Samalds Kingdom etc．，S．107－133；Domlitys History of Romanism； For＇s Book of Martyrs；（ibarlotte（Elizabetfy Martyrology；The Wars of the Huguenots；The Great Red Dragon，af Mitontio（Sabin， tioligere romerif＝fatolif wrait i Saragnsja，Epanien；Beforma＝ tionafiftorier，o．f．v．）

For at afbode dette Rioneshyros Srajt，der taler ud ai at biftorie，uagter Satoliferme，at Sirten nogenfino har forfulgt ent emefte trombe；det har den verbafige Magt giort；Sirfen har fum afgiprt，lybem der mantte regnes ior ficutere，og ian ober＝ leberet dem jom forforbere til den werbsfige Mant，for at de funde Glibe Gehandlede efter den verdesfige Domituls Befag．Tenut Baatand er faa formaftelig og fyffelfo，at deat er let at giemnemifue，Dent or en dob Srcmifelie af den afmindefige Menteffeforitand．Suad var dent derbshige Mant i fitue zorfolgelfens Dage？－Simpelthen et Hedjab i $\mathfrak{K i r f e n s}$ ganto og til dens Maadighed jor at udfore dens blodige Bud；pg maar Rirten nverleberede fime Fatger i Boderne马 Saand til Doden，bennttede dent fig med djubelff Befpottelie af folgende for＝ mel：，贮t overlader dig au til den berbaslige 2 trm og til den verdsige Domfols ghagt，men auraaber fantidig indtrengende fint Tomitol on faalumbe at lempe fur $\mathfrak{D o m}$ ，at den iffe rorer dit $\mathcal{W}$ lod eller nd $=$ fretter Dit Qid for noger Slags fare．＂ $\operatorname{Dg}$ iaa blev，fom tilfigtet， Bavehadets ulyffelige Dfre diebliffelig henrettede．（Geddes，Tracts
on Popery; View of the Court of Inquisition in Portugal, ©. 446 ; Qimbord), BD. II, S. 289.)

Men Satoliternes faffe waftube $\mathfrak{i}$ beme sempende er bleven grumbia berrogtede og giendreme af ent af beres egure lypit anfete Sfribenter, Sarbmal Bellarmini, Der bar foot i Toffana $1542, \mathrm{pg}$ fom efter fint Dod $i 1621$ meget ner bar bleven optagen i Selgen=
 af Babebremet. I Rampens jede forrande han fig ned en Qeilig= fed jaavidt, at bam indrommede Sagens virtelige Sammenfourg. Da memlig̣ Zutfer havde jagt, at תitten (D. b. f., den fande Rirfe) alorig brenote Sjattere, foarebe $\mathfrak{B e l l}$ armini, Der opfatede UDtruffet fom giceldende den romerfe Sirte:
"Dette $\mathfrak{Z r g u m e n t}$ bevifer iffe Zuthers Mening, ment hans
 Mreng e enten bar bleven brende eller paa anden Mande orcebte, fat vibfte Quther bet iffe og bar derfor untidide; eller om han vidfte Det, war Det et Bebta paa hons Uforfammethed ng Qogn; thit at Sijuttere ofte blev brembte af $\mathfrak{R i r f e n}$, funde man bevife bed biot at frembrage nogle fon aj de mange Efsempler."

Bor at vife gorloldet mellem bent verbafige Mragt og Sirfen, faaledes fom Satoliferne betragter bet, citeres her famme forfatter Svar til dette $\mathfrak{M r g}$ ument, at det entife Sirfent anbetroede Saaben bar "Fandens Somb, font er Guds Sro". Sertil parede han: „Sige= fom Sirfen bar geiftige og perbsitge 变mater, Der er belts to Ifrme, fatedes har Den to Sbard, det aandelige pg Det berbafige, og mar derjor dent grive Gamid iffe formana at ombende ent Sjatter med Mandens Evard, paafalder deat den ventite saand
 Enar paa det $\mathfrak{A r g}$ ument, at 2 phofterne aldrig paafalote dent verbsfige
 fordi der ingen friften Jurfe var, hois hialp de funde pafalde;

 ©. $547,548$.

Til Stadfeftelfe af bisje Rjendsigerninger bil i Spftandelfen foun Biduer :mod den fatoffe Ritfers blodige Baert optaa 50,000 , $=$ 000 Blodvibner, det laveite Tal, boortil mogen biftorifer anflant Denis Dfre.

Det heneuffe Rom jorfulgte ubarmbjertig Den friftie Sirte, og
 og Dog ifal de forife friftue labe bedet for Det romerffe Seiferbcelides $\mathfrak{B e j t a n e r}$; thi de bidfte, at naar Demte Meqjeringaform opharte, bilde en anden, latgt berre forfolgende Magt opftan, der efter Wropetiens Srd bugftaveliq ftulde "undertryffe den Soieftes hellige". Det hedenffe :Rom funde ifjelflaa umtnoige og Dog faame Mrorene;


 "gif gon i fin Grav med Efjondiel, og 亏orden hawde en Morder, ét prorfoger mindre, betpede é Sifer mere. S Rom! mar din Tom engang fommer, i hoiffet sefoede vil da iffe du og dine Til= grengere fomme!"
3. „g lon fal temfe paa at jorarbre Iider og Sob [eng.:

 Magt forandrede den andens Qove, naar den blot funde bringe deme Magt under fit jerredgmme! iffe noget Elagw memmeffelige Bobe; thi det fille פonn fowde magt til at forandre dīife, jaalangt Dets
 og Rove nar be, fom bette Rowlde fum fulbe trute paa at jaa joran= dret uben dog at ware iftand dertil. Tet er det fanme Nejents Sobe, foem de gellige tilforer, fom umbertry)ffes af deme MRagt, ©. b. F., Den Suiefte Sone. Sar mu Bamemagten forfogt dette? - Ja det har dent netop giont! I fine Satetismer har deat udifettet det andet
 har delt det fiembe Bud for at fan det fulde $\mathfrak{Y n t a l}$ ti, - og hoad der er drifitigere emo alt, den har forgrebet fig paa Det fierde $\mathfrak{B u d}$, bortrevet fra fin Bladi jefovaly soviledag, det eneft Minde,
 anden Sroning, en auden Dag fom Sabbatens Medbeiler.*)
 en Yafy sid." Etedorbet "De" omifatter de Kellige, de Tider og den $\mathfrak{Z o b}, \mathrm{jom}$ netop er nownte. Suor lang Tid fulde de gibes i benme Magts 5aano? Som man har fet $i$ Sap. $4: 23$, er en Iio et


[^6]
 Dan. 7:25." Man finder faledes, at Deme magt fat beftan $i$ $3 \frac{1}{2}$ Mar. Det hebraife eller rettere faldaiffe Dro for "Iid" i fore=

 $\mathfrak{j} \boldsymbol{y} \boldsymbol{\sim}$ b. e. $3 \frac{1}{2} \mathfrak{Y a r}$. Smi. Soj. B. 3. 1. 1. 1." Bi maa mit erimbre,

 Tid betegurer Demme propetife Tid, $3 \frac{1}{2}$ Ylar? Bibelens Megel er, at
 4: 6; 4 Mop. 14:34. Under det bebraife Dro for Iag, ar (jom), har (befenius forgende Bemcerfning: „3. undertioen beteguter ימים (jamim) et beftemt Tibsrum, hemtitg et lar, ligejom dgjaa det inrifte oa faldmiffe ער (iddan) beteguer bade IiD og 解ar. Det forovantige jobife $\mathfrak{A l a r}$, der man benttes fom ( 5 rumblag for Bereg= mituen, talte 360 Dage. $3 \frac{1}{2}$ Tlar bliver altiaa 1260 Tage. Da mi hoer Dag gicelder et Mar, faar man 1260 giar fom den Tio, det Hille borit fana bed Magt. Sar ma kabemagten hant Ђerredomme

 Sobed; ment dette (5dift funde fattif iutet ndrette, foreno de artanfe Ditgoter, det fiidte af be tre §orn, ber bled opryffede for at gibe BYad for Babeommet, Gled bremue ud af Mom, ywilfet forit ifede i Maret 538 , fom allerede pandijt. (exiftet vilbe iffe laave hawt nogen Wirfning, 的is iffe fibitncente Begivented var fuldonroct. Man man derfor regue fra fiofthebute $\mathfrak{A l a r}$, fanfom dette bar bet tioligfte Tidspurtt, de hellige i bitkeligheden fom i nownte Magts faand.
 puntt af i 1260 9ar? Sa netop! $\mathfrak{T h i} 538+1260=1798$, og $\mathfrak{i}$ 2laret 1798 ryffede en franff Beneral, Berthier, ind i \%om, profla= merede $\mathfrak{R e p}$ ablifen, tog Waben tiffange og affaffede Bavebxjenet for en Tio, og fenere har det aldrig etholdt fine tioligere forrettigheder og Magt. Saaledes pasier atter Profetiens Mjendemarfer bogitade= lig paa dente Magt, lyilfet ubeftridelig bevifer, at llotubuingen er rigtig.
(5iter at habe beffrevet det lille borus forforbelitge Qobebane og

 bliver $\mathfrak{H e t t e n}$ fat, og Serrebommet fal fratages ham, for at han ffal blive odelagt og tilintetgiort for al Iid." I det 10de Wers i jamme Sapitel forefommer bet famme Uotryt anyaaende Dommen elfer Fetten: "Metten blev jat." Wet er rimeligt at antage, at den famme $\mathfrak{D o m}$ ontales paa begge Steder. Men den ophoiede Scene, fom beffives $\mathfrak{i}$ lode Wers, ar ben underiogende Doms Begmodie $\mathfrak{i}$ Welligommen $i$ ظinlen, fom man bil fe af $\mathfrak{A m m m e r f n i t g e r n e ~ o v e r ~}$ Dan. 8: 14 og 9: 25-27. Demue Toms Begntelfe henlagger ßro= feten tif Elutningen aj det fore propetife Zibarum paa 2300 Mar, der endte $\mathfrak{i}$ 1844. (Se Tan 9:25-27.) Fitre Mar derefter, $\mathfrak{i}$ 1848, bled Waben berquet fit jordiffe berredomme under den ftore Revolution, fom ryftede jaa mange Troner i (Europa. San Magt (5jenoprettelfe fort Derefter bleb gjememfort ved fremmede Bajonetter, og Det bar aleme digfe, fom ftottede Saven, indtil ham miftede det
 Slutningen paa det projetife Iionrum paa 1260 Yar. Tet bar det famme fom det "Dodelige Gaar", Frofeten i Mab. 13:3 forubiger, at Deme Magt fulue faa. Ment det dgoelige Eaar fulde lages. Yar 1800 balgte man en anden Wabe. Sans Walabs og verostige Magt bleb ham giengime. Men fiden 1870 har Bapen iffe hadt nogen Rettighed iom verosig purite bland Sordens hationer.

 $\mathfrak{a l l e}$ §ुerreobmmer ffal tiene og lyde bet. 28. Şermed er Sagen tilenbe. Mig, Taniel, forfcerbebe mine Tanter faare, og min Farve blev forambret paa $\mathrm{mig} ; \mathrm{men}$ ©agen bevarebe feg i mit Biecte.

Efter at have fet det marfe, iongelige Billede af den pabelige llndertruffelfe, fom gnedeg mod Menigheden, vender brofeten endmu
 Soile fommer, og de fanl befibde Riget til evig Sid, befriede fra alle undertryffembe Magter. Woorledes funde bel (5uds Born holde Modet oppe i dent ncroarembe onde Werdent under de jordiffe Regje= ringere flette Regjeritg og Undertroffelfe og De Bederitnggeligheder, jom oves i Sandet, hotz de ifte funde ffue fremad mod (6ude æige og fin Serres (Bjenfomit, i den fuide fortroftning, at Qafterne vedrarende begge fifferlig fifal blibe fuldburDede, og det frart?
$\mathfrak{2} \mathfrak{n m}$. § Qubet af be fibfte faa 2ar har nogle martvarbige Begiventyeber

ftanente תapitel fremiatte Forubjigelfer on bente Magt. Maar man begunber i 1798 , ba bet forife fore Glag falot, goilfe er faa fentere bens fiftories fooved= træf? $\mathrm{Jo}^{0}$, at Dens naturlige Opretbolbelje $\mathfrak{h a f t g}$ falber. fra, famtibig med at den felv fremitiller mere anmasfende Baafande. 1844 begyndte den $\mathcal{D}$ om, fom omtales i 10be Bers, nemtig den unberipgente $\mathfrak{D}$ om, $\mathfrak{i}$ Simlens ફelligoom
 Dogmet om ben ubefmittede $\mathfrak{H}$ nbfangelfe. Ten 21 . Suli 1870 vebtoges med velberaab Şu i bet fore phumenife foucil eller alminbelige Rirfempoe, ber var famtet $\mathfrak{i}$ Rom, med 538 Stemmer mod 2, at Waven var lfeilbar. 3 \{amme צar blev Lous Mapoleon, ved guis Baiontter Kaven Kolbtes paa Tronen, overvetbet af Wreujien, og Wavemagten miftede fin fibite Siftte. Bictor Em= manuel, ber nu fand Qeiligheden gunfig til at virfeliggiøre fit længe narebe Winding borm om at forene Staliell, bemagtigede fig $\mathfrak{F o m}$ for at gixre ben til fit Riges §ovedfad, og Den 20. September 1870 overgav Mom fig til Gant Tropper under ©eneral (5aberna. Bawent timelige $\mathfrak{B a l d e}$ par faaledes belt og holbent omftytet for, fom Wiftor (Gmmantel fagoe, albrig mere at reife fig igien; $n g$ fiben ben 'id har Faverne inbeluft fig felo i Batifatet og falbt fig feld Fanger. Formebelit be fore Drb, fom 5 gomet talte, faa $\mathfrak{F a m e l}$, at Waret biev tilintetgiort og givet gen at branbes $i$ Siben. Temte zilintetgiprefe far
 farbige fortares ved நerrens Munds Manbe ng tilintetgiøres ved hans rilfom= melies berlige Mabenbarelje. 2 §he引j. 2:8. Sywilfe Orb funde vere mere hovmobige, anmasfende, beppotelige eller frantende mob ben Gpie §immel end
 man ifticote et bobeligt Menteffe (Suboommens eget Fortrin? Og bette blev ubport ved \&avens dit og Subfindelfe ben 21. Suli 1870. Men fuart efter blev ben fibite Feit af hans timelige Magt fraviitet ham. Det par for bisfe Orbs Sfyb og i n@ften untiobelbar forbinbelfe med bem, Wrofeten \{aa, at demue Magt bled brngivet til at brœubes $\mathfrak{i}$ Gloen. Şans Serrebomme fulde borttages indil (snden, hoiffet vijer, at naar Gans Magt fom en borgerlig Camfunojifurer helt blev tilintetgiort, ffulde (frben iffe pere langt borte. $\mathrm{D}_{\mathrm{g}}$

 Folgeraffe umbtagen Slutningsicnen er nu gaact : Spfyldelfe; bet nafte, fom $\mathfrak{n u}$ vil hanbe, er $\mathfrak{D r a m a e t s}$ Slutnuggaft, ber vil \{atte Gromen paa Barfet, naar $\mathfrak{D y}$ ret poergives til at opbrendes ved Slo, og ben §pieftes hellige fal mobtage Riget. Bi maa mu faa lige ved Snogangen til bente berlige Begiventhed.


## 8. Ikapitel.

"Bi fommer mu atter," figer Dr. (Elarfe, "til Den hebraiffe Del af Bogen, idet ben faldaiffe er affuttet. Ta ふaldmerme hande en ferlig Sutereffe Gade i giftorien og $\mathfrak{P r o f e t i e r m e ~ f r a ~ K a p . ~}$ 2: 4 til Emben af Sap. 7, er bet gele frebet pan Kaldxiff; men da de tillogebarende Wrojetier angaar jenere Tider end det falbaife Mronarfi og hobedagedig tilhorer Menigheden og (Buds
 Det Sprog, hoori jerreat nalgte at abhenbare alle fine Raad, ginte $\mathfrak{i}$ Det gamle Leftamente med beufin til det det nye."
 Daniel, et Synt, efter bet, fom for havbe vifitig for mig.
(5t fremragende jendetegn bed be bellige ©frifter, Der for ebigt butre beffitte dem mod den Beifnidning, at de blot er $\mathfrak{D i g h t e r b e r f e r , ~}$
 alle de Smitcudigheder, der ftaar i furbindelie med, had de beretter. Dette $\mathfrak{B e r}$ numbuer den TiD, da Daniel fil det Enn, jom beffribes $\mathfrak{i}$ Dette Sapitel. Beliazarz forfte $\mathfrak{A a r}$ er faftilaaet til 540 〒. Sr.,
 538. Şbiz Tantief, fom mant antager, bar omtrent 20 2lar gammel, da han bled fort til Babel i Mebufadnezarg forite Mar, 606 ₹. Sr., bar har paa deme Sid omtrent 88 शar gammel. Iet Enn, han omtaler fom det, der „for habde bift fig" for ham, er utbibliont
Vaderen - Symbol paa Medien=Perfien.

Enuet i 7. Sap., fom han havbe havt $\mathfrak{i}$ Belfazars forfte Mar.
2. Bers. Og jeg fan $\mathfrak{i}$ Enuet, og ba jeg fan, var jeg i Borgen ©ufan i


 ffabet $\operatorname{Glam}$; Dette bar dengang i Babyloniernes Samber, of Rongen

 Tantel fig folgelig derfteds. Mbrabates, ber var Wicefotige ellex Stathotoer ober Eujan, gif ober til (byms, og Lambifabet bled for= ellet med Mederne ng Werferne, jaa at Elam ifolge (5i. 21: 2 drog op med Mederue for at beteire Babel. Hader Mederne og Werjerne
 berquet det, alt oberen̄⿹\zh26灬femmende med Эer. 49: 39.
3. $\mathfrak{B e r s}$. $D \mathrm{~g}$ jeg oplqfede mine Dine og faa, og fe, ell $\mathfrak{B r b e r}$ jtod foran

 og mod Mord og mod Eyd, og intet Dhr turbe Golde Etand for ben, og inget redbede af bens wold, og ben giorbe efter fur Wilie og teebe fig overmodig.
 med de to Sorn, fom du jan, er Songerne af Meden of Werfien." Mant behoner derfor ger furt at panvife, boor goot Spmbolet foarer til den dmynndrede Magt. De to gorn foreftillede de to folfeflag, hooraf Wiget beftod. Det hriefte boffede op fioft, foreftillende dert perifite Bejtandol, der blev Wigets bovedoel efter forft fun at have oweret Medermes Forbundafalle. Te jorifjellige Metninger, lypori Woderen fanes at ftange, betegner be Metninger, fowi Mederne og Perferme frafte fine Erobringer. Sngen jordifte Mauter fumbe ftan fig for dem, medens de ryffede frem mod den ophaiede Stilling,

 (Efth). 1: 1) frafte fig over 127 Probinfer fra Subien til 9estiopien, Den da befjende Berdens gberpunter. Wropetien fines neqten at ubtrnfte mindre end de Rjendajerninger, fom giftorien fremitiller,
 Fig onermodig".
5. Bers. Og feg gav 2gt, og fe, Der fon en (bjedrbuf frent fa $\mathfrak{Z e f t}$ over $\mathfrak{h e l e} \mathfrak{J o b}$ den uben at rore ved Sorden, og Butfen ghve et anfeligt forn mellem
 foran $\mathfrak{F}$ loben, og den løb imod ben $i$ jin traftige Brebe. 7. Og jeg faa bert naa

 den faftebe bent til gorben og traabte belt ned, og ber var ingen, fom rebbebe $\mathfrak{B r d e r e n}$ af bens $\mathfrak{B o l b}$.
 (Etempel for enther, der elffer Eardjeden og har Eans for noget boiere ento blot timelige og fanjelige Ting. Ta Mpopes faa dent brembende Tormebuff, fagde han: "Jeg bil gaa hen og je dette fore Ebin" (2 Maj. 3:3); men haor faa bilde mutilungs forlade fin Forretnity eller affan fra fime pormbielfer for at give Qgt paa de bigtige Ting, hoorpaa Gubs naadige Forfn jaa iliordig foger at Genvento Dpmaerfiombeoen.

Duenftanembe Sumbol forflares ogiaa Dantel af Engelen $\mathfrak{i} 21$.

 eller mateomiffe folf bemorter Biffop Wemont, at Matedonterme , ontrent 200 Mar for D.niels Sio gif under Mavat Megeada, Buffens foif", og Sprimbelfent til dette sabn forffarer han overens= ftemmende med hedenfte gorfattere fom folger: "Ia deres forfe 今onge, Garantis, med en Prengoe (bratere brog tio for at foge ane Bopele i Matedonien, rabode et Dutel ham til at lade fig vife Bei af (bjedebutfene til et Rige, og on han jiden ja en oflof (isjeder fin) for et boldiont Hoeir, fulgte hom dem fil (edeaja, hoor han oppiog fit Niges sovedfede og optog Giedebutfent fit Felttegr eller fin zame.
 Byen yegece eller ?egar var de matedonifte Songer banlige Begra=

 nogle af Mlleranders (efterfolapre fremfitles pan deres Menter med $\mathfrak{B u f f e h o r m . " ~ ( D i s s e r t a t i o n ~ o n ~ t h e ~ P r o p h e c i e s , ~ © . ~ 2 3 8 . ) ~}$

Buffen $\mathcal{F o m}$ fra Beft. (Srrfentand laa beftenfor Werfien.
"Doer hele Jorben"; ben baffede Jorden paa fin Bei, med

"Mden at rare ved Jorben"; fan bibunderlig hurtig bebagede den fig, at ben iffe fintes at berore Jorden, ment at fly fra Sted til Sted med Windens ऊurtighed. Det famme fremftifles ded de fire Bitger paa Qeoparden i Synet i 7. Sap.

＂Eg Butten habe et anfligt 5orn meflem jime Sitre．＂Tette fortlares i 21 ．Wers at vere den forfte Songe i Det mafedonifte Rige，huilfen Ronge var Merander Den Etore．
 Det perifife Rige omiturtedes af sterander．Sampene mellem（bra＝ terne of Werferne ftal have baret fort mod overorbentitigt Majeri，oy nogle ai de Eiener，om guilfe 引iftorien beretter，fremitillez ret lenembe bed det Billede，Frofetien bempter：en Bceder ftaambe lige ion Bloden，og en Bul lohende imod den ifin fraft 引itidighed． Qlermber befetrede forjt Tartus＇jeltherrer bed ofloden Grantus $i$ orrngien，angreb bernajt ois fing fuifitembig Tarius $\mathfrak{i}$ Enebringerme ned Sūü i ©ilicien og fenere paa Eletterne ded Yrbela i Surien． Tette fibjte Elag itod 331 f ．Sr．og nifer Elutningen paa det perifite Bige；thi ved demte Beginented bleo Mlerander fulditendig
 ［Wufter］fom fige hen til Bkederen med De to 5om，jom jeg faa foran Nloben，og Den lob imod den i fin fraftige Rrede，＂havopan han filfoier：，＂Man fan ueppe laje bigie Sro uben at fan et Rillede af Tarinsishar，der itaar og bebogter îloden（Grunitus，medenso ？llerat＝ Der ftaar paa den anden Eide，fyorfra hats Iropper fafter fig i
 Dat ontighed og jibighed，man fan ternfe fig．＂（Eamme，E．239．）
 Det bar iffe for Slaget ned ：Irbefa det folgende Mar，at fan ifolge Pridenur（1．刃．，S．378）Wlew „uindifromfet herffer ober hint Rige i den forfte lloftratuing，hoori nogenfinder nogen periift Songe befad Det＂．Mftenen for ucente Samp fente ©arins ti af fine formempe
 tuar for ？lleramber，foarede fon：＂Sig eder马 berfer，．．．at Rerden iffe fon babe to Ente，ei heller to uindifrenfede ⿹erifere！＂
llotruffene it．Wers vifer，hoor fulditmondig bet medift＝perfiife Witae blew Mlerander underfatet．De to 5orn blev intoerbridete，og Bredocrent fuftedee til jorben gi nedtrades．Berfient blen under＝ tounget，Sandet herjet，Dets bere opreme pg fpredte，Deta Byer plyudrede，og Berfepofiz＇Songeftad，Sobedfaden $i$ det perfiffe Riçe， Der endog i Ruiter den Tag idag er et af Berden H Hoerberfer， hev phandret og brandt．Eanledes hade Broderen itgen Siraft tif at fan for $\mathfrak{B u f f e n} \mathfrak{g}$ arifigt，og der var itgen，fom funde redde $\mathfrak{B c}=$ deren af bent Bolo．
8. Wer马. Sg Giebebuffen blev faare magtig; men fom ben var i fin Etyrfe, blev bet fore born brubt af, og iftebetfor bet opoofzebe der fire anjelige forn mod Simlens fire Binde.

Seierherren er farre anto de befetrede: Baderen, det medif= perfiffe Riạe, blev magtig; (5jedebuffen, (brcetenland, blev jaare mag= fig; men fom den fod i fin Sturfe, bled det fore Sonn ionderbrudt. (Et Mentefes frombjeented og Slagt bilde have fagt: Эafar den bliver joug, og æiget fonderrives ded Spror eller lammes ved Sverdandighed, Da bil §ornet blive ionderbrudt og Riget jplittet; men Tantel jaa Det fonderbubt i Dets Sturtes ypperighed og paa dets Magts 5oide, Da euhber §ilftuer vifo have horaabt: J Sandhed, Dette Rige er faft grumbiaftet, og ingen fan ompturte det. Saaledes gaar bet gite med de ugudefige: Derea Sturfe §orn bliver fonderbrudt, naar de mener, at de ftame urotfelige.
 Sap. 2: 39.) (Efter ham ºod opitod der megen forbirring bland Gom Zilfangere med jeuinn til Mrwefolgen. Man fom endelig efter find $\mathfrak{T}$ ages Etrio til (Eniḍhed om, at hans naturlige Broder, filip Mridous, fulde erflceres for honge. Bed fam og Mlleranders̄



 vinferne bar bragne wo til forfijellige תanter af Riget, Kongetitelen. De begmote da paa indoburies at itifte $\mathfrak{B a r t i e x}$ og fore Srig $i$ ben (brad, at Mutallet efter bet forte Sidarum af jemten $\mathfrak{M a r}$ fra Mier= ander $\mathfrak{P o d}$ gif med til - hoor mange? すfem? - Mei! Ire! Mei! To? - Mei! men fixe, netop det $\mathfrak{i}$ Frofetien ncente Mntal; thit fire anfelige Soru ffulde opootse mod himlens fire Binde iftedetfor det fore Sorn, fom hlen jonderbrubt. Sigfe fire bar: 1) Sajander i Grofentand og Mabolandene; 2) Snimafu, Der indebade Stllea= fient 3) Seleufusi, der mbehavde Syrien pg Bafblonien, fra hoem
 4) Btolemtena, Qagii Spu, Der indehavoe Qegnpten, Qagidernes ©tam=
 beitlige Qande, Qufimafuß det norblige Strog, Seleufū̉ Rigetß pitlige Dele, Stolemaus de fidige Egne. Dizfe fire Sorn fan derfor be= nœbnes: Mafedonien, Irafien, (fom bengang indbefattede Silleafien



Det litle Gorn i Dan. 8.

9．Bers．Sg ai bet ent af bem ffiob et gatit lidet 5oum op；og det blev overmande fort mod Sonben og mod Siften og mod bet beilige ianb．10．Sg
 nerme til Gorben og traabte bem ned．11．Og lige tif 5arens furite havede bet fig；og bet tog fra ham bet beftandige Dfier，og hans Selligoomis Rolig bled ned＝ faitet．12． $\operatorname{Dg}$ Saren bled tilligemed bet beftandige Sffer given til pris for fra＝ faldets ©fylo；og bet faitede Canbbeden til Gorben，og bet ubforte bet og yande Zremgang．
（5n tredje Magt indpore her i Rrofetien．J oen fortaring， Fom Engelen gav Dantel over disife Enmboler，beftives iffe denne $i$
 Etrom af bilde Gigntuger fremowloer derfor ftrafz．Sande iffe Gngelen $\mathfrak{i}$ Sro，ber iffe fan miaporftaaes，befreftet，at det medift＝ perfife Mige og Grcefenland beteqnedes bed Waderen og Gjedebuften， fan mant umulig fige，hbifen Betyoning man bilbe bave tillagt diafe Symboler；man vilde fandinuligut have thoet dem on alt andet end det rette．Maar Menmefet blot et \＄peblif overlades til jin egen Tonmefornft under $\mathfrak{F r o f e t i e n s ~ S o l f n i n g , ~ f a a ~ f a a r ~ m a n ~ p r e b l i f e l i a ~}$ Det trodigite Bebis paa den memeffelige Daaffab．

Der er blot to Sobedthontnger af det Symbol，vi mu ombander， fon ni under difife forte Betragtninger behover at opholde os ned． Ien jorfte ex，at det her omtalte lille 5oun beteguer Matiotus（5pi＝ fanes；Den anden，at det betegater det romerffe Rige．Det er ent let Sag at move digie to Paaftandes Berettigelie．

I．Solis ber mene马 Mntiofus，faa maa deme fonge opinlide de entelte Borubjigeljer i Brofetien；gior han iffe bet，fan der iffe mene马 ham．Tet lille gorn botiede op af et af Gjedebuflent fire jorn，bet bar altiaa．en forifilt Magt，der beftod uafhengig af og forffeellig fra ethbert af Gjedebuffens §orm．War mu antiofus en faadan Maaqt？
 Ronge oner Mleranders Riges friffe Del og fanlede grundede But＝ tems inrife ⿹orm，indtil Sandet erobredes ai fomerne，berfede 26 Songer efter haerandre over dette Randfab；den ottende i Maffen bland

 bliffet fornet fefo，funde derfor iffe til famme sid vare ent perffilt oy $\mathfrak{H a f h a n g i g}$ Nagt eller et andet bg anfeligt Sorm，fom bet lille Sorn bar．

2．Serjom det bar ret at ammende bet lille 5own paa nogen ai disje 26 furiffe Songer，maatte man bigjelty anbende det paa ben
 ungentume gjore $\mathfrak{\Re r a b}$ pan at giolioe fout faadan．Jhborvel han an＝ tog 刃abnet Cpifaner，Den berommelige，bar han fun berommelig af Same；thi，figer Wrideaur，fottende fig til Polyb，\＆ivius og Diodor fra Gicifien，intet bar hans fande Bejen mere fremmed；thi paa （brumd af han llafelged pag fore Taarifab forandrede man，idet nogle anfaa fant for on ？ar og andre for gal，hana Mabn（epifane den berommetige，til eppimanez，den gale．

3．Ta Efifanes＇fader，Watiofus ben Store，habde liot et flraf＝
 mod at erlagge en ungre kengefum og affan en $\mathfrak{D e l}$ af fit $\mathrm{Zand}=$ ourrade，og fout Want paa，at fan trofait bilde opinide Iraftatens Beftemmeljer，maatte fan gine Gidiler，bland andre fin Sinn，denue ielvianme（epifateら，der da jortes til \％om．Momerne fabdede jenere beftandig Demie Everlegentifd．

4．Tet litle gon ble obermande fort；men habute Matiofus ubvidede iffe fit Serredomme uden ded nogle jorbigaaende Erobringer
 Garti g befalede gam at aftan pra fure Planer i de Egne．Saa
 Jober．

5．I Eammentiguitg med de foregaaende Magter var det litle Gour onermade fort．Ferfien faldes fimpelthen fort，fifont bet regjerede over 127 Wrobinjer．（5ith）．1：1．Grafenland，fom var af ambu forre llditrofing，fabes meget ftort．Folgelig maa det lifle born，ber blen overimadoe fort，overgaa bem begge． Gow tabeligt altiaa at tyde bette om Matiofua，der jo matte $\mathrm{pp}=$ give 3 ggupten efter Erore fan 彐omerne，lyme han betalte uhnre Bengefummer i Efat．Religious Encyclopedia giver ow folgende
 befluttede han at brage til Perfien for at bepe Elat og famle foare Enmmer，fom han lyabde inogaaet paa at betale Momerne．＂Wet
 fen der bar den forfte Magt，Den，fom rommede $\mathfrak{P G g y p t e n , ~ e l l e r ~ D e n , ~}$ fom befalede Rpmuingen，den，fom frabede Sfat，eller Den，fom nodtbungen matte betale den．
 figelig er Эejus friftus．Dan．9：25；9tp．（3j）．3：15；शab．1：5．


Brofetien giafoe ham, faaiom han iffe i ringefte Mande udinfor et enefte af Wrofetiens enfelte ©rak. Man fan derfor fourge, gnorledes bel nogen har funbet paa at aunpube dette Symbol paa ham. So, Satoliferne har indtaget dette Standpunft for at undgaa at thoe Srofetien paa fig felb, og mange Proteftanter givr Det famme for iffe at fomme ind paa den Sare, at Sriftus part fal tomme.
II. Det har varet ganifte let at vife, at bet lifle bourn iffe be= tegner $\mathfrak{W a t i n t u s}$; ligefaa let bliber det at vife, at det maa amberbes $\mathfrak{p a a} \% \mathrm{~mm}$.

1. Tette Enn omfatter vofentlig Det fanme jom Rebutadmezar Billede i 2. Sap. og כantels ©nn i 7 . Rap. S beage disje profe= tiffe Sfiloringer befandes bet, at ßom fulgte efter Grofemamid fon Den Fijerbe ftore Magt i Moffen. Den eneite maturfige Slutuing ar derfor, at det lifle born, den Magt, fom i dette Enu folger paa Grefenland fon en obermaade for Magt, er Fom.
2. Tet fille 5orn fremfommer af et af Buffits 5om. buor= ledes, fan man fprge, fan dette i Sambled giclide Mom? Tet er
 Fores $\mathfrak{i}$ Wrofetien, forento de paa en eller arden Mkade fommer $\mathfrak{i}$
 fom paa den Lid bar (Gudz fult, bed det berome jobife forburd 161 f. Six. (1 Maft. 8; ⿹opefus’ Antiquities, B. XII, Rap. 10, Mfin. 6; Wribearx, BD. II. S. 166.) Men juv Mat formd, altiaa i 168 f. Sr., 自abde \%om erobret Matedonten og gjort bet til ent Tel af fig felv. Det indfarez Derfor ; Brofetien, netop fom det efter at habe erobret (Siedebutfens matedonifte jorn bereder fiq til at fride til atye Erobringer t andre Retninger. Det bifte fig Detfor for $\beta$ Bro $=$
 af $\mathfrak{B u f f e n t}$ ene $\mathfrak{y}$ orn.
3. Wet tille 5orin bled fort imod Sbd. Tette er fand am Mom,
 blev fom faadan nogle Harbumbeder.
4. Det tifle 5orn bled fort imod Dift. Sgian Dette er faubt om Fom. Жom erobrede Gurien 65 f . Sir. Dg giorde Det til an Wrovins.


 tiffioft Byen $\mathfrak{g g ~ T e m p l e t ~} \mathfrak{g g}$ adpurede Goberne puer ben hele jorb.
（6．Tet lille Sorn bled ftort motil ⿹imlens ⿹xr．Det bled
 §enitn paa Begiberfeder heruede，maa lidtruffet betegne Mand med en ampet Sarafter eller $\mathfrak{i}$ en ophpiet Stilling．Sen jtore rode Drage （Mab．12：4）foftede til jorden en Tredjepart aj bimlens Etjerner； paa det Sted fortnffes Iragen fom et Eymbol paa det hederiffe Rom， og de Etjenter，den faftede til Эorden，bar jobiffe Ђyerifere．Eand＝



7．Ja indil sarens furite wofrafte bet fille Sorm fin Magt．




8．Sg det lille nom bortog fra ham det beitandiae Effer．

 gieringaformer outales andetiteds fom det itadige eller beitan＝

 Sbertredelions Coelogaelie det pabelige＊om．（Ee 13．ßeræ．）J de sumblinger，der filffibes demue Magt，omtales undertiden den ene，undertiden dent anden \＃egieringworm．＂Sg borttog fra ham
 magten］blev ben fadige［bedemfabet］barttagen．＂Tet hedenffe Mom vers for det paveftge Jom，og hata 5elligooms eller Tilfedelfes
 330 f．Ar．af sumfantin til Somitantinopel．Samme Beginented fremftille i Mab．13：2，foor det figeß，at $\mathfrak{D r a g e n}$ ，Det bedenffe Kom，gav Turet，Det pavefige $\Re \mathrm{mm}$ ，fin Trone，Byen $\Re o m$ ．

9．„Sa beren bled tilligemed det heftombige（ D たifer）giben til Wriz．＂Te Barbarer，Der fuldfaftede Det romerffe Fige，lod jig under
 melfer，ombende til den fatolfe Tro og lod fig benntte fom Rebitaber til at omfturte fiut fordums geligina．Stiont de politiff erobrede Rom，bleb de felo religigit befeirede af 彐oms Ieologi og bleb dem， der fortiatte jamme ßige under en anden Form． $\operatorname{Sg}$ Dette fiede ，for ofrafaldets Efylo＂，o．e．bed Uretfardighedens ظemmeligheds Brerf． Wabevajenet er bet itarite Uretfardighedsiuftem，man nogenfinde har fundet paa for at bancre berren，fordt det i hans sama har begaaet
 uforfalfede \%efigions sledebon og under saaffud af at ontfe den.
10. „ 5 g det faftede Eambleden til Jordent, og bet ubiprte det og habde Fremgang." Iette beffiver i faa Drd Mabemagtens $\mathfrak{B a r f}$ og Eobebane. Sandfeden fremftilles af den i at affueligt Brantee $=$ billede; den er bleven fortrangt af Gagn; den er ombend fil et Maffe= ipil og Doertro; dee er tajtet til Sorben og er blevent formorfet.

Dg benne autiffiftelige Mangt,"ubjorte det"; Den har poet finte Bedragerier mod Folf, ivarfiat fine liftige Blaner for at naj fue egue
 Den har fort Sigig mod de fellige pg har oberbundet den; den far tilbagetagt fin formobeftemte Qobebane of fal frant fonderbrider
 den forterende ferfighed ved serrens andet somute.

Rom foarer til Wrofetiens trat i alle (satedtheder; men inten
 den Whagt, jom ger beffrides. $\operatorname{Og}$ den Beffivelfe, (5udz Dro giver over dette affifelige Syitems Bafen, er bleven fuiditembig befraftet, og formofigefferne am detw bedrovelige sifitorie er hait panafoende og nate gacet i Sufildelije.
13. Wers. Og ieg gorte en hellig tate; og ent anben hellig fagbe til bam, fom talte: ßaa hoor Iang Zib gaar ©ynet oun bet befturbige ©ffer og Det onelay:

 ffal felligoommen tomme til fin get igjen.

Tiben. - Wisfe to $\mathfrak{B e r}$ affutter bet egentige Syn i 8. Rap. og De imbforer bet enefte gjemberende \$umft, fom fremior alle aurbe naturlig maatte vere af dent meit ubetingede Suteresfe for Brofeten og hele Mentigheden, memlig hoor lemge be odelaggende Magter, fom forud er outalte, ffal bedblive. 5over lemge ffal de vedbitive at
 fanturne jefo giort dette Spargmaal, om der havde veret formot
 Duffer og til utbertiden at foare, for man fpørger. Derfor opttcedar to himmelfe Baiener og famtaler i fropetens $\mathfrak{B a n g} \mathfrak{b r}$ om dette Spargamaal, fom det er jaa vigtigt for Menigheden at foritan. Daniel horte en hellig tale; men hoad deme hellige talte, figes der

have veret noget, font giobrbe et bybt $\mathfrak{J n b t r y *}$ paa Daniel, da han allerede i uxite Extuing jorffilt frembener Demue (Engel fom „ham, fom talte". Santhende fan har ytret noget fianembe fom Haben= bariugens find Tordener (शab. 10: 3), noget, fom Johannes af en elfer anden M(arjag iffe funde nedferide. (fn anden bellig rettede imiolertio til Den, foum talte, et vig̣tigt Sparamaal: goor lange gicelder Emnet? Ey bado Epurgwaalet og Sparet er optegnede, $\mathfrak{h b i l f e t}$ er et fortrimigt Bewis paa, at det er noagt, fom Menigheden bur forftaa. Deme ghifuelfe vinder yderligere Beftyrtelfe ded, at Engelen iffe ipurgte fantedes for jeld at erfolde Splyaning, faajom Suaret fun blev Gembend til Daniel foin den, det fornemmelig bed= fom, ag til guia lhberoisuing det bled givet. "Sg ban jagde til mig ", figer Tantel, idet gan optegner Suaret par (Engetent Spargs=
 ffal solligomment fomme tif fint Set igjen."

Tet beftandige (Effer). - S 13. Bers har man Benta for, at Eriet "Sffer" eller "Sjeneite" iffe er det rette at mobftode i Forbin= delfe med Erdet, "beftombige". Suis der her menez den iodiffe Tje= Heftes daglige Diring, eller med andre Sro, at deme Siring fuide tages bort - font en og anden antager - hbilfen Tjenejte til en vib Sid Gle taget bort - faa vilde der iffe vare nogen Rimelighed i at iparge: Paa hoor lang Sid gaar Eynet om det beftandige? Dette Epgorgmaal trever bienfontig umberioritanet, at de Mider eller Begivenfeder, hoortil Sunet henbifer, optager en lang शarrokte. Den foreftilling, goorom det gele famer fig, er en zorticettelife a $\ddagger$ Iid, of Sunte hele Sto opfulder ved, huad der paa dette Sted Kaldee det beftambige og Deertrebelfen, Der bringer Doeleggelfe. Derfor fan det beftandige iffe vare Jobernes daglige Dfring, hois Borffiernelfe, da Tidea dertil fom, fun optog jammentignelies̃ō et fort Dieblit; Det maa antybe noget, fom i fin lloporelie optager en loutgere Marreffe.

Tet Sro, fom deenfor gjengives ved "beitandig" eller „itabig", forefindes $i$ det gamle Ieftamente ifolge Den §ebraiffe Sonfordanje (Gaming af Striftiteder) 102 (Gange og er $\mathfrak{i}$ de aflerflefte Tiffalide bleben onerfat ftadig eller bedoarende. Begrebet Tjenefte gef= ter Dog aldeles iffe bed dette Sro, og ei heller er der $\mathfrak{Z}$ Tefiten noget Sro, fou betyber Tjenefte efler Difer. Det er blot et indfubt Sro, fom Sberforterme har foiet til i Sverensftemmelfe med fin Spfat= ning af, hoad seffen innes at trabe; men de gif aabenbart ud fra
en bildfarende $\mathfrak{Z}$ affuelje，da der aldeles iffe gentnoedes til Эudernē Dfringer elfer Sjemefte．Det er rettejt derfor at antage fom mere fitemmende med Sonftruftionen og Gammenfontgen，at Srdet „itadig．＂ angaar en pdelaggende Magt ligefom Sberttredelfent，ber bringer Đdeloggelie，hoormed det faar i sprbindelip．Man faar da to poe＝ laggende Magter，der giemtent ent latg it wrbertriffer efler doe＝
 tiger os fil at foretraffe demue Monitruftion，ioet det fioite Sro，
 Udtryt，det beftandige og Doertrmbelfer，forfumbe bed
 Snnet［angaaende］Dodelaggelfens Wedvaren og Suertrcedelie＂，idet
 om Der fuldud fiod：＂Doelaggelfens Beobaren og Doelaggelfens Doertredelfe＂；men Doelceggelfets Bedvaren efler Den jtadige EDe＝ laggelie betegner da bedenffabet ajemem hele deta Lange jifitorie，
 Der beffriver Dente Magt，er ftortere end det，jom bemptes til at beffibe Sedenffabet．Det er Doelweggelfens Suertrodelfe（eller Sp＝ ror，fom Srbet ogfan betegner）；Cigefon om den odelieggende Magt i denne ßeriode af Sirfens Giftorie oprarif hade reift fia mod al Toang，fyorumber den tiditgere havde maattet boie figy．
 to $\mathfrak{F}$ ormer for Moditanden mod Guds 2cerf pan Sorden；ifoornel derfor tre jorbiffe ⿹erredommer indfores i $\mathfrak{P r o f e t i e n ~ f o m ~ R i r f e n s ~}$ Undertryffere，indorbnes de doenfor under to Жubriffer：Den ftadige DDelæggelfe og Doelceggeliens Dbertrcedelje．Det medift＝perfiffe Wige bar hedenff，Grafemland var hedenff，Hom i fit forfte form bar Gedenft－alle diafe tre tilfammen ubgiorbe den beitandige Doelceg＝ gelfe．Derpan fommer den panelige Form，fom fra nu af indtil $\mathfrak{B e r d e n}$（ende falde blide den fornemfte forfolgende Magt，et Bid＝ under af תlpgt og Sift，en Rebendegiprelfe of djevelif Blodtorit og Grumbed．§ntet Under Derfor，at Maabet Tibsafoer efter ₹toandoer
 Sa intet Under，at Serren har loftet zremtidens Elar for fit ned＝ traade，bertende folte Sone，at dog iffe alt Saab ifulde da udi deres Sjerte，og har nift dem Berden马iftoriens Begibenteder，faa＝ ledes fom be ned giennem Siderne bilde udvi夫te fig，indtil alle hime forfolgende Magter tilifibit fal fuloftandig，for evig poelcegge，har
givet Dem et $\mathfrak{H f l i f}$ ub oner Doben ind $i$ Deres ebige $\mathfrak{A r b e l o d a ~} \mathfrak{u f d r}=$ vistelige berlighed.

Serrens Die er ober hanz 和ff. Sioobnen fal iffe ophedes ftarfere end modvendigt for at fortare ఔuften. ©ijernem megen Gjennorbighed jfal di intogaa til Riget; og det Sro, fom i det celore Eprog giber Motrnt for denne Gjenbordighed, betegner forit og fremit

 melffe hornloft. Men tife en eneite 5vedefjerne ftal ipifoes. Wer=

 tight. Terjor reifes ber dette iorregne Epmrgantaal: Faa foor lang Iid gaar Eynet om deat itabige og Sbertredelien, Der bringer SDe=
 Tugtighed? Mregtige Erobreres $\mathfrak{F y}$ ? (Et memefeligt Riges Etor=

 $\mathfrak{l}$ bad ter veotommer 5imlen, og foorpaa §imien agter. Fent, Der
 Befenter, men bed wemagten; fan indader fig paa et Mellemregnfifa, der fifal opginere for 5imlent Tomitol. Enart fal bajan alle disfe
 og et folt ffal forez frem af Sidounen, beredt til at fimme fom Stjernerne $i$ (Eviafled. 5uilfen ophoiet Etilling ong at bare (bjen= ftand for de gimmelfe Befenter Snteresfe, en jaadan, jom Gubs
 Gibet! 5oor langt hqiere dette er end at bere en magtig Mand paa Jorden, enten ßrafibent eller §onge! (Er Du, fjœre Rœfer, ent af digie ubvalgte?

Med 5eninn tif de 2300 Tage, der for forfte Gang omtales̃ $i$ 14. Berß, anføres der $\mathfrak{i}$ dette ßapitel intet hermere, hooraf man fan flutte fig fil, Gbornaar de begunder og ender, eller tan vide, goor ftor ent Del af Berdenthitorien de bafter. Wi maa berfor forbigaa Dem. Men man fan vare fiffer paa, at der iffe mangler Dplyäning an= gaaende nownte Dage. Brofetien om dem er en Tel af en Nabenbaring, fom er ginet for at oplyje (sude folf, og maa forgefig forftanes af dem. De omtales miot $\mathfrak{i}$ en Projeti, fom Engelen (Sabriel fif Bejaling om

[^7]at gipre $\mathfrak{D}$ antiel begribeftg, og demme Befatitg tan man bare bís paa, at Engelen enaang uoforte, fobrfor den nobbendige ©pinguing med 5 enfin til beme vigtige Sidaperiode man findes et eller andet

 nobnte Tage, vil man firbe fjernet it nefte Sapitel.

Gelligdommen. - Juar Forbindelie med de 2300 Tage ftaar et ligejaa vigtigt (enme, Der mu bor broftes, nemtig bellig: dommen, haormed ogian dens Metfordiggjorelfe eller Rempetie ftan i Forbindelie. Wed nermere itnderjagelie heraf wil man indje, hoor bigtigt det er at jorfta, naar de 2300 Tage Gegunder og ender, for at man fan bide, naar deat fitore Begivented ffal fe, Der betegres med Sroene: Ђelligdommen fal fan fit \%et iajen eller retfordiggiores; thi $\mathfrak{i}$ dette hoitidelige $\mathfrak{B r a n}$ har alle Sorbens Beboere en periourig Sntereaje, fom man til Bid og Sted dil erfaxe.
$\mathfrak{F l}$ lere forfjellige Baaftande er Gleven fremforte, angaaende lyond Der funde bare den fer omatate jelligoom: 1) Jorden; 2) Sanaana Qand; 3) Mentigheden; 4) ⿹elligdomment, ,Det jande $\mathfrak{L}$ abernafel, ybil= fet Werren har opreift og iffe et Mremeffe", hoiffet er "t Simlene fetb", og hompaa det jobiffe Iabernafel bar et ôprbillede eller Mion=
 man afgipres ded den heflige Efrifts Bionesturd desaugaambe, dy de er Geldignta hberfen fan eller buntle.

1. Er Sorden felligdommen? - Srdet, "helliadom" forefommer $i$ det ganile og une Teftamente 144 (bange, of af $\operatorname{Drb}=$ bogers Forflaring og deta Brug i Wibelen erfarer man, at bet be= mitter for at betegne et helligt Sted, en Bolig for den briefte.
 tubuing, og Bibelen bifor tale et eller andet Eted om den fom fan= Dan. Men man finber iffe ent entefe Egemifab ved dente Jow, der pasjer til Begrebet jelligoom. Ient er hoerten et felligt Steo, ei $\mathfrak{b e l l e r}$ ent Boltg for ben boiefte. Ten har intet, der uomerfer ben,
 er beben fordarbet bed Smiden, frombemarfet og heuteret af
 Dommen. . For noenftaaende Snnmande fan man fun anfore ét Efriffted, bg Det enoog blot bed ent falft Subuing. Brofeten (Eaias figer ( $\mathfrak{K a p} .60: 13$ ): „Sibanont berlighed ffal fomme til dig,

og mine Foodere Sted vil jeg forkerlige．＂Disije Lotryt benpeger utbibfiont paa dell une Sord；men felo den falde iffe belligdommen， men fur seelligdommens Eted，figejom den faldea §errens fobders
 relfe fons fit foll，faaledes fom den bled aabenbaret for $\mathfrak{j o g}$ ames （Rtab．21：3）：＂Se，Gubs Bolig er fos Memueftene，og han ffal bo
 dem dg vere deres（6ud．＂Git，fom derfor fan figes om Jorden， er，at berren vil opilan fit Baulun der，naar den bliber fornget． Den har emb iffe ell Stuqge af srab pan for narberembe at bare Ђelligbomuen eller den ⿹elligbom，Wropetien omtaler．
 viot man laber fig lede af Sroets naturlige Betubniug，Fan Saman iffe fone bedre firab ento jorben paa demte lionterfelie．Wen di vil hervije til et Par Efriftiteder，fom en oq andent fotter fig til i dette Stuffe．Det forite findes i 2 Mop．15：17，hoor Mopes i int Zoujang til 5erren efter Dueramgen over det Rode §ab raabte：
 ou har beredt til dit Bolig，o berre，Den Selligoom，o jerre，fom dite Somber har grumbagt．＂beraf porioger enfelte at drage den Elut＝ nitg，at Bjerget var selligommen；ment naar man $\mathfrak{i}$ porbindelie dermed betragter Tavids Srd（Eal．78：54，69），fou er en Beret＝ uity out，foorledes Mojes formofigelfe bled fuldurbet，og legger Marfe til，at hon figer，at Wjerget fimpelthen bar Selligdommens Zandemorfe，og at inden dette Sandmarte eller Zand belligodm＝ ment var bugget ligefom hote Wafader，idet gan berved hentydede til Sodernes ffipme Sempel，Midpunttet for pg Eindbilledet paa gele Deres（Subsontlelfe，fan falder demte Slutning bort．
（Endmu en Betragtning angaaende，fobrbidt Sorden eller $\mathfrak{K a}=$
 bor dent tffe alene beffribes fom jaadan paa et enfelt Sted；men famme Tante burde helt giemmemfors，og Jordent eller Spoelands そenielfe burde falde弓 ⿹elligdommen马 æerielje．Jurden er birfelig befmittet，og den fal renfes bed Sld；men jont man fenere bil fe，er iffe ilden det Mibdel，fom fan benttes for at renfe belligdommen eller gibe ben fin \％et igien；og bet，at Gorden eller nogen Del af den renfes，faldes intetfteds i Bibelen Selligdommen æenfelfe．

3．©r Menigheden ⿹elligdommen？－Den aaben＝ bare Mistro，honmed Demue Teari fremjottes，betnder $\mathfrak{i}$ Birfeelighe＝
den, at man opgiber den, for den opitilles̃. Tet enefte Efriftited, fom man fan frembrage til Stptte for deme Waatand, fimber $\mathfrak{i}$
 fra et folk med fremmed Tuntemaal, da bled suda hant bellig= Dom, J̧rael han भige." நnis man tager Dette Efriftited i Dets meft bogftabefige forftand, huad bedifer det da med jemipn til $\mathfrak{W e l l i g}$ ommen? $\mathfrak{j o}$, at jelligdommen indftrenfede til dell ent af De tolo Stammer, - folgeltg at fun en Jel af Mentigheden, iffe dent hefe, ubgipr $\mathfrak{b e l f t g}$ dommen. Men dette bevijer io intet, ba det be= vifer for lidet til bedfe for bedfommende Seori. Wit juba i bet citerede Elriftited taldes jelligommen behover fffe at botoe zorut= Dring, naar man exindrer, at berrent til fin belligoons Eted patgte Jetufatem, ber laa $\mathfrak{i}$ juda; "men han ubnalgte Jubas Etamme, Sions Bjerg, fom han elffede" (Sal. 78: 68), "og han boggede fin §elligom lig hyie Bjerge, lig Jorden, fon han far grumbfeftet for evig Sio". 69. ßers. Tette vijer tarlig, hbilfent forbindelie der bar mellem Suba og Syelligдomment. Temte Etamme bar iffe jeln Welligomment; men den omtales foum fandan en Gang, da Jảrael fom op fra $2 \mathfrak{G g}$ ghten, fordi 6nd havde til bentigt midt imellem demue Etammes $\mathcal{Z a n d e m e r f e r ~ a t ~ g r u m b f a f t ~ f i n ~ b e l i t g o m . ~ M i n ~}$ fetb om man un futbe bife, at Menigheden nogetited faldes bellig= dommen, biĺde det for narbarende Sparghanal ingen Betponimg have, da det her gicelder at fatila $\mathfrak{y c l a i g}$ dommeng Betnduing i $\mathfrak{T}$ an. 8:13, 14; thi Mentgheden omtales der fon noget andet:
 vil beftride, at ber med 5 ceren menes menigheden, bootfor gellig= domment maa bare noget andet og forifjelligt.
4. Er Iemplet itymlen jelfigdommen? - Sum én Satz gjentaar nu tif Underiogelfe, goorbidt nemitg den $\mathfrak{i}$ om= $\mathfrak{G a n d l e d e}$ Striftited nawnte welligoom er, hoad Pautus i hebrceer= brebet falder "Det jande Tabernafel, bobifet serren har opreift og iffe et Memmefe", og iom han untryffelig giter Mannet „en 乌ellig= Dom", og hoorom foan figer, at den er „i Simlene felv". Iff demue Welligoom gavbe bi under ben gamle \&agt en forbtlledig oremfil= ling, et Moniter eller en Rignelje $\mathfrak{i}$ det af Mopee buggede Tabernatel, fenere $\mathfrak{t}$ Gerufalems Iempel. 5 g man lagge frerlig Merte til, at Det enefte $\grave{y a n}$ om nogenfinde at tomme til forfanelfe af dette Epargsmaal gnifer paa Retrigheden of den her frematte Mafuelfe; thit alle andre 円aafande ex uholdbare, fom man bar jet. Intet
andet, der nogenfinde af atogentiombelft er opitillet fom den antagelige gelligom: Sorden, Satants Qand eller Mentigeden, fan med :rette Greboe et jaudant Rrab end et Dieblif. Suis mant derfor iffe i den (Bjenfand, bi mu amtaler, fan finde belligommen, faa maa man i boerligt Mismod gore op med at joge derefter; meget af Mabenba= ringen maa man ba betragte jom entmu iffe abbenbaret, og aj den Gellige Sfrift maa man fom umbtigt Zajeito bortlogage de talrige Sider, der hander du denme Gjemitand. Ierfor vil gjerne alle de, fom fellere elto at lade jaa vigtig ent Eag blive uoplyit loegger alle
 Teori med ftor Snit ag uhegranjet Jutereäje. Te bil begjorlig gribe ethoert Wedis, fom her ton gives o3, ligejom ent, der bar faren bild i en mort Gabyriat, bilde gribe fat i den Traad, der alene funde fore ham ud til sajet igien.

Tet bil bere hedit for as i Ianfen at fille ous Ianiele Eted og betragte Eagen fra hanz Etandpurtt. Doad vilde han forita bed lldtryffet "Wedigdommen", haar ham blev furgt om det? אan man tomme til et fiffert Hepultat desamgaende, dil det iffe nare banifelig̣t at Drage rigtige Slutninger om jelde Sagen. Tanar dette Srb blev nobnt, bilde Saniel ndilfarlig fomme til at tonfe paa
 mot. Sams Tanfe faid paa ierufalem, hans fobtes $\mathfrak{B n}$, fom mu
 fom (6faiag flager. Sg fom fan pleiebe, bende han da fit gafigt mod Stedet for Derea engang hoiagtebe Empel dg bad (bud om at
 "fofligom" foritod Daniel pienfontig Jobernes Tempel i jeru= jalem.
 i deme hemfeende: „彐el havde ogjan den forite Waat Mandminger for Gubstjeneften og en jordiff belligom." Dette er jo netop, hoad vi for Siebliffet man fe at faa Mede paa: 5owd bar Den forite Wagts 5elligoom? Waulue figer videre (2.-5. Werū): "Thi der par
 bande Syfeftagen og Bordet og Sfuebrodene; Dette fuldes det hellige. Men bag det andet forbeng bar det Tabernafel, fom faldeß Det allerfelligite, fom habde det gylone æogeliefar of Fagtenis Mrf, ober= alt befladt med guld, i hoiffen var en Guldfuffe med Manna og


var Derligheden Seruber, fou swerffuggede Radeftolen, om foilfe Tita Der wut iffe er at tale ftyttedis."

Man fan iffe tage feil af den (6jenftamb, hoortil Bautus ber
 nutg opforte (Gbilfet fentere blev indemmet $i$ Eemplet $i$ Jerufalem), med bet heflige og bet alferhelligfte fant abffitlige sempeffar fom ovenfor neont. (En furbitondig Beffrivelfe af denne $\mathfrak{B n g n i n g}$ med dens forffellige Rar bg deres Benntelfe bil man finde i 2 Mof. 25 og efterfolgende Sapitler. §uis Seferen iffe fiender naie til dette, vil det vere bel, at han flarr op og mate underiager Beffri= velien of denne Bygriug. Dette var, figer Baulus thoefig, den
 flaringz logife Berd. Joet gan fortaller $\mathfrak{a s}$, hoad der vitfelig ent Tio logionde 5elligommen, froer Waulus Underfgelfen ind paa det rette Spar; Gan giner et Grundlag for vibere Mrbeide, -- Mar= fen ryodes en Stumb for al Iviol og alle jindringer. 5ele den Tid igjennem, der baffes af den forite 将, og fom naaede fra Sinai til Rutifues, har bt for og en tydelig og Elart beffeven Bjen= ftomd, der moiagtig beffrives af Mopes, og af Baulum erfleres at nere Gele den Tide jelligdom.

Men Pautug Bionezburd har enomu forre Betyoning: Tet bortrydor for beftandig Baaftanderte om, at jorbent, Sanaans Qand eller Menigheden er fyelligommen; thi hbad der vilde bebife, at nogen af disje paa nogetfombelft Iidjpuntt bar welligoommen, bifoe ogjan bevife, at de bar det utber den gamle Pagt. Derjom Ranaan nogenfinde var $\mathfrak{y e l l i g}$ dommen, aar det det ogiaa, oa jazrael plantedes Der, - hniz Mentgheden nogenfinde har varet 5elligdommen, var den det, da §arael fortes ud af 2egypten, - faafremt Jorden nogen= fimbe var §elligommen, bar den Det ogiaa i den Tid, hoorom fer tales. Dette Sidapuntt ajolder nemtig ligeja bel fom noget andet Sidspuntt i be Bevifer, ber frembrages; og ifald digje iffe var jel= ligdommen bengang, da bliper alle de Bevifer til intet, ber ffulbe bevife, at de nogenfinde har beret elfer funde vare belligoommen.

 Spargẻnaalet bencegtende, idet han beffriber Mofe $\mathfrak{T a b e r n a f e l ~ o g ~ f i g e r , ~}$ at haerken Jorden eller §anaan eller Menigheden bar den gamle Wagt 5nelligom.

Teme Bugnitg foarer netop til alt det, fom forbres af ben fande selligoom:

1) Tent bat (Buds jordife Bolig. "Sg de fal giøne mig en jellig= Dom, on jeg wit ho midt iblanot dem,"" fagoe han til Mojes. 2 Moi. 25: 8. I dette Tabernatel, fom be opførte onerensftemmende
 bar et felligt Sted, „yellighedens Ђelligrom". 3 MRo. 16: 33. 3) Den faldes i ( $54 b \mathfrak{s}$ Sro atter og atter Selligdomment. I de 144 Tilfolde, fuori Sroet bemptes $\mathfrak{i}$ det gante reftamente, gicelder anften alle Deme Bagning.

Eabermatlet opfortes forit pan en janoan Mraade, at det egnede
 ghode fin $40=$ antige Bandring $i$ Srfentn, on Deme Bugning opiontes
 didfefe. Ytt reife fra Eted til Eted bar umtogaaeliọt, og de matte
 Sted. Det bar derfor faledes jammenjat af bebregelige Dele, at det hurtig fumbe tages ned, befoent fores bort og aden Bejow op= fores igjen paa hoert af de Steder, foor de under fin Reife mu og ba giorde 5olot, idet Eiderne befod af fimple Wanelocgae, medens
 at be var fomme ind i det forjoettede $\mathfrak{Z a n d}$, beg beme midertidige Bygningaform med Iiden for Ealomos proatige Tempel. S deme mere barige Efiffelie beftod Det indtil ZDeleagelfen bed Momerne i Yaret 70 ef. Sr., fur med limbtagelfe af den Sid, det i Daniels Dage laa i \%uiner.

Sette er den enefte 5elligdom i forbindelfe med Sorben, hborom Bibelen giver nogen Opibzing eller நiftorien nogen Meddelelie. Men findes der iffe nogetfeds nogen anden? Sette var den forite Wagts belligom, og med den affuttedes den. (Fr der ingen Sellig= Dom, fom tilforer den amben eller me Sagt? Det maa ber bere; thi ellers findes der ingen Sighed mellem disie to $\mathfrak{B a g h e r}$. $\quad \mathrm{g}$ i
 teligt, omendifigut det beffribes i de mindite (Enfeltheder, figefom Den anden Bagt har et Refigionjnftem, fom er hoift ubeftemt og uflart. Mu forfifrer jo Baulus os birfelig, at den une Bagt, ber er trandt i Siraft bed surfti Dob, har en Selligonm; thit idet han ftiller de to Bagter frem i Moojpetning til hinanden $\mathfrak{i}$ jebrcerbrebet,



 Selligom fom det forfte Tabermatel. duls bet bar bet forfte, man der becre et andoet; og figefont det farfte Tabermatel beitoo fou lantge, fom den forfe Bagt fod wed Magt, man bet andet Ealbernafel have indaget det forftes plabs, da fint wagt fluttede, og man altan
 Demut Elutrintg.

Soor fal man da foge den me Kagto gelligbom? Wed i Seb.

 af foreanaende sapitel (bet 8.), finder mant, at fon fanter fine fore $=$
 ar: Wi forr an fandat ypperftepraft, fom fibder ved foire Eioc af
 Det fande Tabermafel, hyiffet berren har opreift, of ifte et Memmfte." Shat der bere nogen Tuibl om, at bette Efriffited mutaler den me Wayts מellig̣om? 以er hentudes tarlig til den farfe Pagts belligdour, - - fiul bat opfort bed et Menteffe, bugget wed Mofes, medens demue opreiftes af herren, iffe et memmefe, - hiur var bet Sted, hoor de jurdiffe prefter ubforte fine gudstienftlige sourdiuger, deme or det Sted, yove Rriftus, den mpe Warts Ypperftepreft, traber frem for Serren, - dell forfthenonte bur heruede, bell fibit= undute er liftoppe, - lyoorfor liur med god (sinut af wallus taldes elt jordiff selligoom, medens detute faldee en bimmelft.
 dent bed Mojes bnagede helligdom iffe bar et Whawart efter Bing=
 et eller anbet Sted, fan at yoad Mojes ubforte fult bar en \&ignelfe

 bertaflet og Billedet af alt dets Silbehor, ffal 3 gipre det." 2 Miof. 25: 9. „Da fe til, at bu gipr alt efter det Billebe deraf, fom er bift dig paa Bjerget!" 40. Bers. S jamme Mmedning fe 2 Mid. 26: 30; 27: 8; 91p. (5j. 7: 44.

⿹boraf bar nu den jordiffe belligdom et Billede? Mf dent nue Wagta Welligdom, det „fande Tabernatel, hwilfet serren har opreift, og iffe et Memeffe". Den forfte Fagta Forluid til den auder er
 Dfringer bar forbilleder paa den nye Wagts ftorre Sifer, dens Wra=
 ffede fom et Forbillede of en Stnge af oor ypperitepropts Sempel= tjenefte i bimlen, og Selligoommen, hoori de tjente i Egenifab af Wrafter, bar et forbillede paa den fande belligoom i simlen, foor Frelferen forretter fin Tiemefte.

 den, war han itte Wraft, efterbi der er frefter, jom fremberer (5a= verme efter Zoben, lyilfe tjemer en Mifilduitg og Sfngge af bet $\mathfrak{h i m m e l f f e , ~ e f t e r f o m ~ M o f e s ~ f i f ~ g u t o o m m e l i g ~ U n d e r v i a n i n g , ~ d a ~ h a n ~}$ ffulde berede Sabermaflet; thit je til, fagbe hom, at du gipr alt efter

 Wreftedomme, pg det Bedis, Waulus fremprer for dette, er den $\mathfrak{B e}=$ faling, berren gan Moper, at giore Zabernatlet efter Den Stgnelie, han faa paa Bjerget. Dette vifer flarlig, at Den Kignelfe, Moles jaa paa Bjerget, bar det famme fom Delliģommen eller det fande
 ovelifor.
 giver Dette tilfjende, at Beien til belligdommen [araff: de hellige Ste= Der, pl.] cimm iffe er aabenbart, faa lenuge Det forjte Eabernafel endmi beftan, hbilfet er et forbillede indtil ben nervarende Sio." Medens det forfte Tabermatel ftod, og dent forfte Pagt bar guldig, bled maturlignis iffe det mere fulofomme Tabernatels Ijenefte og den
 tilfommende (Sober, fom, da det forite Tabernafel hubde tjent fit ornmaal, og den forite Bagt var tilende, da beiteg Srifus Maje=
 og git med fit eget Blod (12. Wera) ,ind i belligdommen [be hellige
 melffe hellige Steder var derfor det forfte Sabermatel en Mfbilbuing
 $\mathfrak{h a n} \mathfrak{i} 23$. Wers om det jorbiffe Sabernafel med dets Bum og Red= ftaber fom $\mathfrak{A}$ fbildninger af be fimmelfife Sing; og i 24. Bers falder han de Kellige Steder, fom er byggede med நander, d. d. і., det af Mofez opfarte jordiffe $\mathfrak{Z a b e r n a t e l}$, et $\mathfrak{B i l l e d e}$ af det fande, D. e. Sabernaflet $\mathfrak{i}$ Simlen.

 Fatler brambende for Tronen (2ab. 4: 5), og han faa et Mogalter
 11: 19); og alt dette $\mathfrak{i}$ zorbindelfe med et Fempel $i$ bimlen. Atab. 11; 19; 15: 8. Wig © Bjemfande maa entyer, der lafer Bibelen, ftrafs erfjende jom Redfaber for helligomment de ftylote hellig= dommen fin Siloarelfe og bar moeluffende forbeholde den for at anvendeg ved den med selligoonnen forbumbe ( 5 ubatienefte; ligejont
 Siftedevereffe fijome, at ber hom de findes, Der er 5elligoomment. Derfor er Det en Rjendegjernitg, at jobaute jan dige Ting t jimter under den mpe Bant, hoilfet er et Bedia paa, at der ex en belligoom Der, og at det formmotes ham at flue dem.

Woor wodig mant end matte bille anerfjende, at der er en felfigoom i fintent, er dog Det gitne Btonesbne tiffreffeligt Benis for, at jaa er Tiljoldet. Baulus figer, at Mofes' Tabernafel bar Den forfte Wagts belligom. Mojes figer, af Gud paa Bjerget difte bam en
 ner, at 920 fes opforte det overentifemmende med Signelijen, at beme Qiantife var det fande Zabernafel i simlen, "huilfet berren har op= reift, bag iffe et Mremeffe", og at det bed hander buggede Tabernatel bar en fand wifibning eller oremftilling af Deme himmelfe seelig= dom. Sa for at fturte Waulus Bionesbro, at deme belligoom er i Simlen, biduer §ofames fom Dienvidue, at han jaa det Der. $\mathfrak{w b i l f e t ~ W i d n e 马 b u r d ~ f a n ~ m a n ~ j a a ~ p d e r l i g e r e ~ f o r b r e ? ~ e l l e r ~ r e t t e r e ~ j a g t , ~}$ hailfet worligere Bidnesturd fan man tanfe fig?

Shagaente Sparqünalet om, hoad 5elligommen er, forefigger

 det forbilledige Iabernafel, Der bland 5ebreerne opreiftes ned $14 D=$ gangen af 2 gegupten, dell forfe Wagts belligoom; pg for det andet
 det forfte par et $\mathfrak{B i l l e d e}$. Disje er begge uadfillefig forbundme fom Forbillede pg Modbillede. Fra Mmodailedet fan man gaa tillage til ₹orbilledet, fra forbilledet fores man naturlig og umbeganeltg fremad til Mpdbilledet eller Birfeligheden.

2i har obenfor fagt, at Daniel ftrats nilde opfatte Droet, , Fellig=

gjort under ben gamle sagt．Men hentyder da Erffcringen i Dan． 8： 14 til Demue Selligoom？Det afhonger af den Tid，hbortil den henhorer．Mate Bidnesbard om ⿹elligoommen，der hentprer til den gantl Ragt，far naturligvis jeninn til fin Bagts Selligom，og alle de Bionesbyrd，der henthorer til ben rine Wagt，maa tilfore den nue Sagts Welligom．5vis be 2300 Dage，ved hbis Mfilutning $\mathfrak{y e l l i g o m m e n ~ f a l ~ r e m p e s ~ ( f a a ~ f i n ~ \% e t ~ i g j e n ) , ~ a f f i l u t t e d e s ~ u n d e r ~ b e n ~}$ gamle Bagt，jaa bar den 5elligoom，fom fulloe renjes，hin Tibs
 Dom，hoorom der tales，Den mue Bagts 5elligdom i Gimlen．Dette er imidertio noget，fom forft tan afopres ved en viotloftigere $\mathfrak{a f f}=$ Gamdinta angaaende de 2300 Dage，gbilfen man bil finde bed $\mathfrak{B e}=$ marfuingerue poer Dan．9： 24 ，hoor Spyrgămadet om Siden atter befandes og fortlares．
$5 \mathfrak{W a d}$ der fidindtil er bleven ytret angaaende 5elligdommen，har oberfor Wrofetiens bigtigite Epargmand beret en Bijag．Sobed＝
 Drede $\mathfrak{N f t e n e r}$ og Morgenter，já fal jelligomment tomme til fin Fet igjen［rempē］．＂Mlen det bar nodondigt forft at afgiøre，hbad ber forftaess bed 反elligo mmen，forend man paa en forfandig Maade funde underfage Epgrgảmalet om Denz Benielfe．Wi or mu rede til at betragte Dette ©porgămaal．
（Efter at have jet，fyad der jorftaaes ned belligomment，lader
 fuart ajpipre．Man far jet，at hoad der end ubgior Bibelens jellig＝ dom，maa dette ternfes i forbindelfe med en eller anden Tjenefte，der Kaldes dent 凡enfelfe＊）．I Bibelen omtales ingen fandan（bjerning vedrørende Jorden，Manaans Qand eller Menigheden，－et goot Bebia for，at ingen af disfe ubgior Selligoommen；men $\mathfrak{i}$ forbindelje med Det，fom ovenfor er bift at vare §elligomment findes der birfélig en fandan Tjenefte，der baade med Seninn til den jordiffe Bngning og det himmelffe tempel faldes dent ঞenielfe．

Men tantembe nogen afbifer den $\mathcal{Z a n f e}$ ，at Der i Simfen fulde bere noget at renfe？$\Sigma \mathrm{g}$ Łanffe dette hindrer ham $\mathfrak{i}$ at antage den ovenfor fremfatte Snmamade？Э fa fald man han bringe Jndo

[^8]
 Standpunft imod alpoftelen, ammoder bi dent, fom gior Jnovendinger, om onhuggeligt at underfoge, foori demt Senfelfe beitaar, ba ban utvidfomt $\mathfrak{i}$ bette Tilfolbe arbeiber umber elt gauffe feifagtig $\subseteq \mathfrak{p}=$ fatning. Waufus nioner med folgende tndelige Srd baade om den jordiffe og den limmelffe ईelligdom弓 Renfelfe (ईeb. 9: 22, 23): , Dg naften alt $\mathfrak{b l i v e r}$ efter $\mathfrak{Z o b e n}$ remfet med $\mathfrak{B l o d}$, og uden $\mathfrak{B l o d s}$ llogndelfe ffer iffe forladelfe. Slltiaa bar det forndoent, at affild= nutgerne af de himmelffe Sing ffulde remfes derbed, men be himmelffe Ting felv ded bedre Sfre end diafe." Betyit af foreganende Bedis= grunde fan det med andre Sro udtryffes fanledes: „Tet bar berfor ugbvendiat, at Tabernaflet, fom det opfortes af Mojes, med famt fine hellige Sar, hnilfet alt var Mfbiloninger af Den fande belligoom $\mathfrak{i}$ bimlen, bled reafet bed $\mathfrak{B l d}$ af $\mathfrak{R a l d e}$ og $\mathfrak{B u t f e}$; ment de himmelffe Ting felo, den nye Bagts felligoom, det jande Sabernafel, foilfet Seerren har opreift, og iffe et Memeffe, maa renfes ved bedre Sire, ja bed Srijti Blod."

Ter โporgeß mu: 5nori beftan demte Æenfelfe, og Goorledes
 dette fife bed $\mathfrak{B l n d}$. Fenfelien er berfor iffe en Æemfelfe fra fuiff Urenhed; thi Midlet, der benttee $\mathfrak{i}$ faadame $\mathfrak{T i f f a l d e , ~ e r ~ i f f e ~} \mathfrak{B l o d}$. Tette Bidneehbur er tifitrefteligt Svar paa euther Jindeenditg med §enfn til de himmelfe Tings æemielje. Maar Baulua ontaler, at himmelffe æing fal rempen, benifer det iffe, at der i நintlen findes nogen fififf $\mathfrak{H}$ rented; thi det er iffe Den Elaga Renfelfe, hoorom han taler. Den Grumb, ßaulta anforer, boorfor deme 彐enfelfe fial foregaa ned Blod, er, at uben $\mathfrak{B l o d s}$ Libgnoelfe fier ingen forladelfe.

Forlabelfe efler Ubilettelfe af Synd er altfan den (Sjeerning, Der
 jelfe fra Єyno. Men fuorledes fom Snnden i forbindelfe med bel= ligdommen, enten den jordiffe eller den bimmelffe, faa at den man rempes derfra? Tette Spargsmaal befones bed Tjentefen, fom bar forbunden med forbilledet, Gbiffen vi mu nil underigge.

De fibite Kapitler i 2. Mopebng beffriber, goorledes den jordife
 3. Mofebog begnnder med en Beretning om den Ijenefte, Der ffulde foregaa $\mathfrak{i}$ Den. Men bet enefte, man for narbarende formaal be= honer at fafte fin Spmorfiombed bed, er én jarlig Gren af Sjeneften,
der foregif paa folgende Maade: Den, ber habde begaaet en Snnd, frote fit Dfferonr frem for $\mathfrak{T a b e r n a f l e t a ~ D o r ; ~ p a a ~ d e t t e ~} 5$ fiferonra Soved lagbe fau fius faand og, fom man med god Grund fan antage, betjerite ober det fine Synder. Bed dente betegnende Sanding gab han tilfjerme, at han gavde inndet og fortjente Doden, men at ban intoviede fit Sifer iftedetfor fig feld og overforte al fin Efylo paa det. Mred egen Gaand - hoad maa hau vel iffe i Clebliffet gave folt i fin Sjoel! - tog gan da fit Siferdyrs Lid til Betaling for fin Efnlo. Goven forlangte Svertrederens Sio for hans Mndighed; „thi Ripdeta Sjal [Qibet] er i Biodet" (3 Moi. 17: 11, 14); uden Blods $1 \mathrm{Mb}=$ gudelfe ffer derfor ingen Forfadelfe; ment bed Blode UDgndelfe er Fouladelfen mulig; thi Zoven forbrede Eivet, og Dens forlangende blev tilfredsitillet. Derpan tog Breften Siferdurets Blod, der fore=
 $\mathfrak{B r g d e}$ og ofrede det for ferrens $\mathfrak{A n f i g t}$.

Det enfelte Remmefes Enmo blev faaledes bed hana Befjendelfe, Sffernorets Slagtning og \&raitens Sifertjenejte nuerfort fra ham til
 for Tag gif demte (5jerning fin (bang; og belligommen bled fanlede befandig det Sted, fuortil Menighedens Eunder blev onerforte. Men paa deme Mande bed diāje Sunder iffe endefig borttagne; den jam= lede Brode bled bortfiernet ned en jertig Tempeltjemefte, der faldes Ђelligomment Fenfelje. Huber Forbilledet optog demue Sjenefle én Dag om Maret, og den tiende $\mathfrak{D a g}$ i den fuende Maaned, da dette ffede, faldeß prorforiugsoagen. Medents hele Jirael denne Tag af= Kold fig fra $\mathfrak{2 r b e i d e}$ dg yomygede fite Ejuele, fremforte Praften to Buffe ag fitllede dem frem for herren ved Toren til Sammentomptens

 bleb Derpaa flagtet, og dens Blod af Braften baaret ind i bellig= bommens allerhelligite og ftomfet paa Maadeftolen. $\operatorname{Dg}$ denne var den emefte Dag, han haboe $\mathfrak{L o v}$ til at trede ind i dette $\mathfrak{F u m}$. Maar $\mathfrak{h a n}$ fom wd tgjen, fulde han lagge begge fine bender paa ben
 gjerninger og alle deres Svertradelfer $i$ alle deres Snuber" ( 3 Moj. 16: 21), og idet han faaledes lagde dem paa Buffent jobed, ifurde $\mathfrak{G a n}$ fende den bed en dertil fiffet Mand ud i Drfenen, til. et ubyrfet Samb, afiondret fra alle og forglemt, for at Buften alorig ffulde bife

mod dem. Demue Tjenefte foregif $i$ dent Seltigt at renfe folfet fra deres Ennder og at remif Sallig̣ommen og deme hellige $\mathfrak{R a r}$. 3 Miof. 16: 30, 33. Bed dente Fremganganade bortoges Emben, - men Dog fuı billedtg, faafom fele hin Gjernitg var forbilleditg.
 formbring, hoad deme befnderlige Sjenefte muligbiz fulde afbilde, hoad der er i deme Tide gufholonitg, fom det billedigt fumbe frem= ftille. Wi foarer, at $\mathfrak{B a n}$ and tyoelig lerer, at der er en lignende (Gjer= uing i Srifti $\mathfrak{T}$ jenefte. Efter i jeb. 8 at have jagt, at Sriftus er det fande Tabernafels, den fimmelife gelligdom, sjener, figer han, at Wrafteme pan Jorden tjente til et Forbillede og ent Slinge af de liumelfe Iing; be jorbiffe wrefters (bjernitg bar med andre Sro, jandiot det fumbe ubfores ped dodefige wenmeffer, et fatsempel, en Singge og en mbiagtig oremfitling af Srift Sjeneite i §imlen. Diafe Wrefter tjente t begge gifdelinger i det jordiffe Sabernafel; verfor tjenter friftus ogian i begge Mfoefinger (Det hellige og det aller= belligfte) i bet fimmelffe Tempel; thit dette Tempel har to $\mathfrak{G}$ (folinger, fajandt fom det bleb rigtig fremftillet bed det jordiffe. Freljeren
 Stigge af bats bjernity. Baulus figer ngian ligefrem, at han tjener i begge safdeltnger; thit fon figer, at fan engang gif ind $i$ §eelligdommen (graft: tà à $\gamma \mathrm{a}$, ta hagia, de lyellige Steder) bed fit eget Blod. Seeb. 9: 12.

Sitftus ubporer derfor en (5jerning under fin Tjeneite i det him= melfife Eentpel joarende til den, fom Breften ubforte i begge $\mathfrak{Y} \ddagger=$ Deftuger af den jorbiffe Bugning. Men Tjeneften $\mathfrak{i}$ Den anden $\mathfrak{G f}=$ Deling, Det allerhelligite, war en frerfill (5jerning, howbed den aarlige Ijenefte blev affuttet og belligommen rempet. Derfor maa Rixift Ijemefte $i$ det allerhelligite i den himmelfe belligom onere ent lignembe Gjerning og mad befta i Mfflutangen paa hanz (bjerning fom bor ftore $\mathfrak{y}$ pperifepreft og Den $\mathfrak{h i m m e l f e}$ selligooms Remife
 fterne billedig oberfortes til ben jordife beeligom, hoor hine Prefter tjente, faledes bliver alle deres Ennder, der af ⿹jertet foger forla= delfe bed Siriftuas, efter at fan fon bor Talmmand er opfarelt til Jnderen, i Birteligheden overforte til deal himmelfe 马eelligoom, hoor han tiener. goorvid Srifus i bogitavelig foritand med jit eget $\mathfrak{B l o d}$ tjener for ow i de himmerfe bellige Steder eller blot i Sraft af fin Fortjenefte, behover bi iffe at ftandie for at underioge. Det bare
not at fige, at hans $\mathfrak{B l o d}$ er bleben $\mathfrak{H b g y d}$, og ped dette $\mathfrak{B l o d} \mathfrak{f a n}$ Syndernes frortadelfe virfelig erfoldes, noget der under den forrige
 Jmidertid havde hine Sfringer virfelig Berd i deme §enieende; de var et UDtryf for Sroen paa det fande Sifer, fom ffulde fomme,
 fom de, der umber beme Suafoldning fommer til ham ved Troent.

Tente ftadige Sverforelie af Snnder til den himmelfe אgelligoom (og huis de iffe fanledes puerfortes, fan da nogen i sarmoni med Forbillederne og *aulus' Widneâbyrd forflare, hwori Mrift Gjerning for des beftant?) - Demne ftadige Sberiprelfe ai Snnder til den fim= meljfe Selligdom noddendiggiør Dens Renjelie, af famme Brund fom en lignende Gjernina frededes $\mathfrak{i}$ den jordiffe 5elligoom.

Man maa oog her lagge Macrfe til an viọtig zorffel mellem de to $\mathfrak{Z j e n t e f t e r : ~} \mathfrak{J}$ det joroiffe $\mathfrak{Z}$ abernafel futbtommedes hbert $\mathfrak{A x a}$ ent hel Tjenejtenngang. I 359 Dage, deres banlige $\mathfrak{N a r}$, joregif Tempeltjeneften $i$ Det hellige, og én Dagả Gjerning $i$ det allerfelligite fulbendte den aarlige Smgang. Derpaa begnmote Ijemeften igien i Det fellige og fortiatte, indtil den fore forfoning
 $\mathfrak{a f}$ (bjemingen war nobbendig, forbi Wrafteme bar dadelige og lebede fan fort. Men for bor berre og frelfer er ingen fandan Modondighe forlyanden, "efterdi han leber altid for at treede frem for dem".
 engang for alle ijtedetfor at uofare analig. Yitedetfor at gientages $\mathfrak{Z a r}$ efter andet har den faaet blot én ftor Smuang, fowri den fat ubjores og afiluttes for alorig at gientages.
(5t Marz $\mathfrak{I j e n e f t e m g a n g ~ i ~ d e n ~ j o r d i f f e ~ S e l l i g d o m ~ a f b i l d e b e ~ h e l e ~}$ Ejerningen i Dent himmelfe 5eelligdom. I forbilledet var 5ellig= Dommens æeuflife det affluttende Brert i Den aarlige Tjenefte. $\mathfrak{J}$ Modbilledet maa §efligommens Menfelfe bere vor Ypperfteprefta, $\mathfrak{S r i f t i}$, affluttende (5jerning $\mathfrak{i}$ Tabernaflet $\mathfrak{i}$ jimlen. $\mathfrak{F}$ Forbilledet gif $\mathfrak{y p p e r f t e p r e f t e n ~ f o r ~ a t ~ r e n t e ~ ⿹ e l l i g o m m e n ~ i n d ~} i$ det allerhelligfte
 naar Iiden fommer fil ఏelligoommens Renjelfe, trober bor $\mathfrak{y}$ pper= fteprojt paa lignende Maade ind i det allergelligite for at afflutte fin Midergjerning til (Gunft for Menneffefliegten. Wi forfifter med $\mathfrak{B e}=$ ftemthed, at man i denne Sag iffe fan fomme til nogen anden Slutning uden at forfafte (Sude hellige Srd.

Sicre Safer，inofer bu，haor vig̣tig deme Eag er？Begnoder Du at fatte，af foilfert Betuoning（
 tiben er endt，haar denme Gjernitg er jutbendt，of de freliteē ag de fortabte马 Sag for evig afojo：t？jopritana du，at jelligoommens Renfelfe er et fortbarigt og forligt Bart，hworved कrelient fore \＄lan for evig afiluttes？Sinjer du，at gots man fan faa at bide，naar deme Rempelje Gegnnder，jaa er det en gitidelig（ryflering til Berden om，at $\mathfrak{F}$ relfent fiopte simer er inde $\mathfrak{o g}$ huttig hafter mod jut Elut＝ nuig？Det er metop dette，Profetien har til henfigt at bife．Ien

 belligommen tomme til fitt Ket tgjent［remes．］．＂

Fon vi anforer noget Bevis anganende disje Tagew Betybuing og 2anvendelfe，fan di med $\mathfrak{I}$ righted antage，at de naar til dent him＝ melfe belligdoms Renjelfe；thit den jordiffe belligoom jaude renfes goert $\mathfrak{H a r}$ ；og man vilde legge Wrofeten en Taubelighed i Mantent， hwis man opfattede hans Sro jaalede亏̆，fom om ber efter 2300 Tages $\mathfrak{F o r l o b}$ ，et Tidarum，der，feld dm man tager llotrntfet bogitaneligt， frraffer fig ober mer end fets 2tar，ftulde tiforage fig noget，der regel＝

 neffeflogten at dide，er：hoorbidt Ytrbeibet der ifrider fremad．5niz Golf forftod，hoor meget dette Spargảanal har at qipre med deres
 omfnggelig og under ßan til Gud underinge det．Se under Tan． 9： 20 og videre en Bediaforelife i Tuleduing af de 2300 Dage，der bifer，hommaar de ender，og naar bet fovitidelige kerf，fon falde deat finmelffe jelligdomis $\mathfrak{R e n j e l f e , ~ b e g u n d e . ~}$

15．习ers． $\mathfrak{O g}$ bet ffede，ba jeg，Daniel，fan ©gnet，ba fogte jeg at foritaa Det，og fe，ber ftob for mig en af libieenbe fom en yitand．16．Og jeg byrte et Menneffes \％øf mellem luajs 彐rebber，og han ranbte og fagbe：©abriel！gorflar beme 厄quet！
$\mathfrak{B i}$ gaar man ober til at ubtude © Marfe tif Tanicla Betpmring og hans Duffe om at forfan bisfe

 Sager bare ligegnloig；fum den fan med Sigegnidighed trade paa en
(Bulbmine, fom iffe ved, at et Sete for det foitbare Metal figger under hans fobder. Stratis ftod der for $\mathfrak{F r o f e t e n}$ en af lldieende jom en Mant. Teffen figer iffe, at det bar en Mand, fom en og anden ajerne vilde faa os til at tro, idet man buffer at godtgjore, at Englente er afoobe Menneffer, og Derfor thr til jaadame Efrift= fteder fom dette for at finde Benis; melt ben figer:, „if llopende fom en Mano," hoorfor di biempaliọ maa anfe bam for en Engel i men=
 gela soit, Der lod fom et Memtefes; og den Befaling, jont bled given, loo paa, at Gabriel fifulde fortlare Dantel Ennet, og Genvendes til (Gabriel, ber betyoer "Den magtige". San fortiotter fin Medoelelfe til Taniel i 9. Sap. Under ben mye 5ufholduing fif gat det joerd at medole Satarias hans Eoni, Johames den ミobers, fobled (Sut. 1: 11); pg ligeledes at forfonde Jomirn Marin, at fum fulde
 Folgende Erd: „Jea er Gabriel, fom fana for Gud." Iet bifer fig heraf, at han var en hoiftillet Engel af fremragende Mang; men ben, fom tiltalte ham, ftod flarfig ober ham og havde Magt til at befale og lede fant sandinger. Eidftuconte bar berfor fandinnliguiz ingen andent end Crteentelen Mifael eller friftus, Der tilligemed Gabriel alene hande Sundifab om det, fom fifide meddeles $\mathfrak{L a n i e l . ~ S e ~} \mathfrak{I}$ an. 10: 21.
17. Wers. Sa han fom hen, gove jeg food, og ba hat fom, blew jeg foriar:
 Eynet figter til Endens sib. 18. Og ba Gan talte med mig, fanf jeg bebovet

 Wrebens iibife Tid; thi Synet figter til ben for Enden beitemte Tib.

Under Lignende Smitendigheder, fom be her nevente, faldt Jo= Kannes med for en Gagels æobder ( $\mathfrak{A}$ ab. 19: 10; 22:8), ment det bar for at tilbede. Daniel fones at vare bleben fulditondig ober= baldet af det fimmelffe Sendebuds Majeitet; han falot fom bedpoet til Jorben. Engelen lagde mild fin $\mathfrak{y a n}$, paa ham for at berolige ham - hoor ofte har iffe himmelfe Bajener fagt til bobelige Memte= ffer: Frygt iffe! - og reifte ham op fra hana hiculpelofe og lig= gende Etilling. Med den Forfifting, at Enden ffal fomme til den beitemte Sid, og at han vil lade ham vide, hbad der fat fie i Bredens fiofte sid, begnmoer han derpaa at ubtyde Synet. Selppolgelig better Bredeng Iid et helt Tibsaffit. 5vilfen Tio omfatter
den? (Bud fagbe til fit folf Jurael, at han bilide ubgnde over dem fin Brede for beres llaudelighed; og han gav folgente Befaling med Senion til Jaraets ugudelige ofntte: „Tag §uen bort, og loft Bromen af! Syad der nut er, falal iffe bere mere. . . . Ieg vil vende op og ned, op og ned, op og med paa det; heller iffe bed dette ffal bet bitue, indtil han fommer, goem \%etten tillgrer, og jeg giver fam Dell." (5y. 21: 25-27, 31.
 den Weribde, i Qubet af guifen belligommen og heren ffal ned= tradew. Suen bled tager hort og Sronen loftet af, Da Jarael mider= faitedes det baboloniffe Rige, - det blew vendt op og ated paa af


 og det andotige Jabrael bar taget det egentige juraela Plada, ment ligger under for jordiffe Magter nu og frembeles̆, indtil Davids Trone atter opreipes, - indtil han fommer, jom er den rette $\mathfrak{A r b i t g}$,
 Breden hore pp! joad der $\mathfrak{i}$ dente Weriodea fiofte Fib bil foregaa, flal Engelen mu forfnnde Daniel.
20. Vers. Waberent med be to §oorn, fom bu faa, er §ongerne af Mebien og Werfien. 21. Og ben laabue But er Rougen af (Frafentand, og bet fore Sorn, fom var imellem bens Fine, er belt frofte Konge. 22. 5 g at bet bled $\mathfrak{a f b r u b t , ~ f a a ~ b e r ~ f r e m f o d ~ f i r e ~ i ~ b e t s ~ S t e d , ~ D e t ~ b e t y d e r , ~ a t ~ f i r e ~ 夭 o n g e r i g e r ~ f a l ~ o p f a a ~}$ af bet Goif, men iffe med hans suaft.

Etgejon $\mathfrak{L i f c i p l e n e ~ f a g o e ~ t i f ~ か r e l f e r e n , ~ f a n ~ o g i a a ~ d i ~ h e r ~ f i g e ~ t i l ~}$ Dent Engel, Der talte til Dantel: "Ee, mu tater Du thdelig og bruger inṭen Signelfe." Dette er ent $\mathfrak{F}$ orflaring af ©ntut $\mathfrak{i}$ faa reme Dro, fom man fan onfe. Se 3.-8. Wers. Det perfiffe Wiges formemite Bjerdemarte, de to zolfeflage porening, houraf det bejtod, frempitles
 et Rerbenwige under Sedelfe af Mlerander den Store, en af de ftorite barforere, Werden nogenfinde har tjendt. Denne Del af Dets Siftorie fremptilles under Buffent forite Sfiffelie, medens det ene anfelige jom betegner Merander ben Store. (Efter hans Dod bled Biget belt $\mathfrak{i}$ unange Emandele, men vandt nœjten umidolbart igjen Sraft under fire fore Mfoefinger, betegnede bed Buffens anden Stif= felfe, da den nemlig hande fire born, der botfede op iftedetfor det forite, fom blev fonderbrudt. Men disfe afdelinger ftod iffe $\mathfrak{i}$ bant

Mraft, - iugen af Dem befad det oprindelige Rige Sturfe. Digje
 Wino fulde, giver delt ghoommuelige forfatters Sjener os ifarpe Drag blot med nogle fan Wermeftrog.
23. Wers. Og i beres §errebømmes fibite Tis, naar Svertraberne gar
 fyndig i Jomter. 24. Dg hans Magt fal blive fterf, men iffe ved bans fraft, og paa ulywt $\mathfrak{B i}$ ffal hau poelagge og bave Fremgang og ubføre bet; og ban ffal poelagge magtige og be belliges fort. 25. Dg for bans slogts Sfyld fal Svig lyffes i bans 5aano, og ifit fyerte fal ban hovmode fig, og han fal poe: lagge mange i beces Tryghed ; og imod Furiternes farfe fat gan opitaa, og 一 uben Menteftegaand ffal han fonberbubes.

Demue Magt folger efter be fire Mfoelinger af Buffens Rige $\mathfrak{i}$ Deres अiges fibite Iid, d. b. f. henimud Gnden af deres Zobebane; Den er raturliguiz den famme font det lille 5 gnn $i 9$. Werse pg fig.
 alt er ba flart ag ouerentifemmend.

 fanm, folber han beit i 5. Mop. 28: 49, 50 , et Folt med fraft gafun". intet pult fan forforbeligere ad i fin trigerffe Slagorden

 fige om Bubnlonterne, Werfent eller Graterne med benblif paa
 land, builet iffe dar Iifforbet med Vatinen.
"Phan Surtraberne har ajort fint Eunders Maal fuld."
 for Sie. Det bar paa Gramo af hane folte Sbertredelfer, de folgtes i zangenfata; og bette, at de fremturede $i$ Snud, medaldete ober Den frentere of frengere Strafteomme; men ingenfinde var Soberne mere moralft forbervede fom at Folt end bengang, de fom under Rontenes Retanctoc.
"Sa hans Magt fal blive frerf, ment iffe ved hatz Sraft." Romernes feld four i en fon (5rad fra derez Forbundafoller马 Sixelf ug den bland dere fiender randende Splittelfe, fom de fadig forftod at brage fordel af.
"Haa mbrt Wix fal hat poefagge." 5erren iagoe tir Soberne ved Wrofeten Efetiel, at gam vilde doergine dem i memeffers baen=
 iffe en \｛aadan Beffrivelfe，pg hbor pa引fer den iffe paa 刃omerne！Ta De indtog Jeruialem，ihjelijog de $1,100,000$ Jboer $\mathfrak{j g}$ tog 97,000 tilfange；fan uhnt obelagde de bette engang magtige og fellige $\mathfrak{F o l f}$ ．

Sg buad de iffe funde afitedtomme med 彐old，jifrede de fig ved ¿ift；Deres Smiger，Sbig og Beffiffelfe bar ligeja fitabnefonger fom deres frigerfe Iordenfiler；og tifioft reifte $\because o m$ fig $\mathfrak{i}$ en af
 dommen over Эefus Srifus．
＂UDen Memuffefaand faf han fonderbrndes．＂（5t Motrif，Der bifer，at Derne Magts DDeleggelfe ift og alt er bet jamme，fom naar Billedet jonderfianes，Siap． 2.

26．Bers．$\bigcirc \mathrm{g}$ Gynet om $\mathfrak{A f t e n e m e}$ og Morgenerne，Goorom bet er blevet talt，er ©anbheb；men lat bu til for Єynet，thi Det figter ttl en fiern fremtio！ 27．Men jeg，Dantiel，blev albeles afmegtig，og jeg blev fig en Tib；fa ftob jeg op og ubrettebe Nongens（Sjerning，og jeg var forfarbet over Synet，og ber par ingen，fom forftod bet．
＂Elutet on Mftenterne og Morgenerne＂er nemlig De 2300 Tage．Sigenverfor den latge Undertrnffelfegperiode og den Elendig＝
 fig i flere Dage；han forfordedes over Sunet，men forftod det iffe．⿹勹orfor udforte Gabriel nu iffe ftrafe alt，der var blebet gam befalet， og bragte $\operatorname{Dantel}$ til at forftaa Symet！Fordi $\mathfrak{D a n i e l}$ habde faaet at Den Sphysuing，han for ©ieblittet funde taate．Splyaningen om de grotge Ting opiottee derfor til et jeurere Sidepuntt．

 nar jat til Konge over falboernes Ћige，2，i bet forite $\mathfrak{H}$ ar af bans ॠegiering gav jeg，Tamiel，i Fogerne 2gt paa 凡arenes Tal，hoorom §errent Ord par font＝ met tif Frofeten Jeremias，at hat pilbe labe fulbe fitti Nar gaa hen over jeruia＝ Iems Buiner．

Set i foregaacmor Sapitel berettede Ent blen ginet i Beljazars
 forfte Mar，forefalot de Beginenheder，fom omtales i dette sapitel． Matiaa bengif mindre end é Sar mellem Digip to hapitler．Efjont Saniel fom zorpteminifter i det ppperfe Rige paa Jorben formelig Iad undex for Brorder og Befocer，loo han iffe dette berove fam oforetten til at granfe vigtigere Sager，nemlig Gube irreljes Bfan， fom var aabenbaret Profeterne． $\mathfrak{A} \dagger$ Bogerme，d．b．¡．Jeremia弓’ Sfrifter，forfoo han，at Gud efter 70 2ara gorlob dilde giore Ende pat fit Folfe zrangenfab．Denne Jormofigelfe finde ho jer．25： 12 og 29：10．Kundfaben Derom og den Deraf giorte Brug pijer， at Jeremias tidlig betragtedes jom en jerren马 Profet；i modjat Fald vilde man ifte faa finart habe fomlet og faa rigelig affrebet hanz Glrifter．Smend פaniel en Stund nar hans famtibige，bavoe han Dog en Mfifuift af hans Mabeide，bg denme bragte han med fig it fit Fangenfob；og fifont han felb bar en faa ftor Brofet，folte han fig Dog iffe hred doer ombnggeligt at granfle，hoad Serren maatte finde for godt at aabenbare for andre af ine Sientere．Ianiel jorjtod， naar han regnede fra Fongenfabet Begntidelfe， 606 F．Sr．，at de （214）

70 2tar $\mathfrak{n u}$ nermede fig fin Slutning; og 5erren havde endog be= gyndt Falobnrdelien bed at fulotafte det babyloniffe Rige.
 yomyge Begjaringer $\mathfrak{i} \mathfrak{F a f l e}$ og ©af og $\mathfrak{A j f e}$.

Dmend (6nd har lovet noget, er bi bog derfor iffe anfoarafi, faa vi fan umblabe at anraabe ham om at holbe fit Sro. Daniel funde gave tonft fom faa: Bud har lobet at ubfui fit folf efter de 70 Mars æorlph, og han holder not fit Spfte; jeg behober derfor aldelea iffe at blande mig i Sagen. Men Daniel trenfte iffe fanledes; men da dent sto ntermede fiṭ, at §errens Dro fulde opfyldes, au= raabte han Serren af ganife bjente og tog Sagen jaa alvoritg, at han enoog faftede og floote fig i Seff og Mffe. Dette bar fandinn= lignis det $\mathfrak{Z a r}$, da han faftedes i Qpoefulen, pg Den $\mathfrak{B o n}$, fobrom Der fer berettes, er manfe $\mathfrak{y}$ ndholdet af den $\mathfrak{B g n}$, han uben at trente paa ben uretfardige menteffelige 200 , man habde face iftanobragt for at forbindre al Bon til ©ud, opiende til ほerren tre (bange om Dagen.
 5erre, buftore og forfardelige (5ud, fom bevarer Bagten og Miffundgeden mod bem, fom elffer big, og fom holoer bine Bub!

Dette er $\mathfrak{B e g n n d e l j e n ~ t i f ~} \mathfrak{D a n i e l s}$ bidunderlige $\mathfrak{B o n}$ - en $\mathfrak{B q n}$, Der røber en fitg Sjerteta 9omyghed og Spnderfulatfe, at den, der fant lafe den uden Sindzbebagelfe, man bare uden folelfe. San begimber med at erfjende (buds Trofafthed. (Bud joigter aldrig fit Qufte til bem, fom horex ham til. Det bar iffe ded nogen for= Fommelfe fra (5uns Side, hon det giald at barge og beffinte bem, at Эoberne nu bar i fongenfabeta §lobm, men fun paa Grutio af Dereß egne ভynder.
5. Bers. Wi bar fyntot og giort ilde og handet ugubelig og vart opiat:
 bine §jeneve, Wrofeterne, fom talte $\mathfrak{i}$ bit Mann til vore תonger, vove $\mathfrak{F g r i t e r}$ og
 men os wort aufigts $\mathfrak{B f l u j e l}$, fon det fes paa benne Dag, - os. jubas Mant og






$\mathfrak{i}$ bans $\mathcal{L o v e}$, fom ban lagbe for wort $\mathfrak{K a j y n}$ wed fine Rienere, Profeterne; 11. men alt $\mathfrak{J}$ rael overtraabte bin $\mathcal{Q}$ on og afveg, ibet be iffe Gorte paa bin Rgit,
 Tjeners, Yod, ned over os, forbi pi havde fyndet imod ham, 12. og han op= fylbte firte Srb, fom han havbe talt over os og over vore Dommere, fom bømte os, ibet gan lob fomme over os ent for Ulyffe, fom iffe er fet under hele Simmelen, faaledes, fom ben er ffet $\mathfrak{i}$ Serufatem. 13. Xigefom ffrenet faar $\mathfrak{M}$ Mofe= Soven, fom al beme Ulyffe over os; men pi bonfaldt iffe §erren, vor Gub, faa pi vendte on fra vore Misgierninger og agtede paa bin Sandhed. 14. Derfor vaagede Serren over Ulyffen og lob den fomme over os; thi Seerren, por (Hud, er retiarbig

 Cnndebetjendelfe, - Ifan erfiender pulid ud, at 5errens 5andemande er retfordig, idet fon tifitaar, at Deres Sumber er Mariag til alle Deres Irengifer, fanledes fom (filld fabde truet dem bed Brofeten
 Tel. Mlan jer ingen egantiferoighed i fane Bbn; fijont han lœange gande lidt for andres Emider, udfoldt 70 Nars fangenfab for fit

 melfer af berren, reifte han ingen $\mathfrak{A n f l a g e}$ mod nogen ifar, udtalte ingen youf poer fig iely fom Sifer for, hoad ambre havde forbrudt, mell fillede fig i Traffe med alle de obrige, idet han figer: $\mathfrak{B} \mathfrak{i}$ har
 de iffe hande agtet paa berrens $\mathfrak{H o f t}$, fau de omperdte fig til ham, da han nilde lare dem ded deres Gjennordigheder.
(5t Uotryt i 14. Wers fortjener jerfig Spurerfiombed: „Terior
 Dommen over ent ond Gjerning iffe frate nogdes, er Menteffenes Bonts Sjerter gienftridge til at gigre bet, iom er ond; men lab ingen tro, at berren iffe fer, eller at han har glemt; hans bjen= giceldelie rammer ufeilbarlig og fifferlig Dvertrederen, hoem han har truet dermed. San baager ober Unffen og lader den fitfert fomme, max han finder, at det er Iid.
 Sand med farf 5aand og giorbe big et Mavn, fom bet er paa dente Bag! Bi bar inubet, pi gar veret ugubelige. 16. Seerre! \&ad bog ifølge alle bine आetfarbig=

 gers Sfylo er 乌eruialem og dit Folf til forbaanelfe for alle bem, fom er omfring



Emben Babriel Pommer for at mbemide Baniol.
gjaringer，og lab bit Mafyn Igfe over bin pbelagte belligbom－for fierrens
 Æuiner og ©taben，fom er falbet med dit Yavn！Thi iffe paa vore झeffarbighebs： （Bjerninger grumber vi vore yonnge Begiaringer，fou vi nedtagger for bit $\mathfrak{M}$ ainn， men paa bin fore Barmbiertighed．19．Seerre，hor bog！Љerre，forlad dog！
 Stab og dit $\mathfrak{f o l t}$ er faldet med bit $\mathfrak{R a n n}$ ．



 ubrettet for dem．Milt dette pilde vere til ingen lintte，om lan nu oberlod dem til deres litbergang．Mojes udtrofte fịa pua fomme Bī，da han bad for 马arael． 4 Mof． 14 ．Siffe faa at forftan，at herren lader fig bebage af vergierrighed pg forfargelighed；men
 de bebifer ham fin siarrighed ved indtrangende at hede foum morette noget，iffe til derea egen perjontige isordel，men jor at jorfertige bans Mam，at det iffe bland beoningerne fal laftes eller befpottes，
 for Serufatems Stad，der bar bleven falot efter serrem giant，og for hans hellige Bjerg，fom han elffer faa hoit，og ammaber ham om for fin Barnthertighedz Efnlo at afoende fiut Brede．Endefte famler lan alle fine Zanter om Ђelligonmmen，（5uds egen Wolig paa Sordent，og beder for Den，at Den maa blive opreift af fine \％uturer．
 Elutuing．\｛if hats bentybuing til 5elligoommen fon man tubelia fifonne，at han forfanvidt migiorfod det ham i 8．Rat．givice vigtige Snn，at ban antog，at de 2300 Dage，efter builfe Selligoommen futde rempes，ende paa fanme Sid fon Fangenftabet．Eeme feilaptige Spfatning bled bog frafe rettet，ba Engelent fon for at give ham yderligere Splyaninger fom Sbar pan hats $\mathfrak{B o n}$ ，om goilfet der mu ffal tales．


 ©sabriel，fom jeg for gade fet i Synet，ba jeg blev albeles afmegtia，og rate ded mig paa Miftenofferets §ib．

Man fer Ger，的ad der fom ud af Tantels Bun．ふan afbrbdes
plubjetiọ af et Kimmelff Sendebub. Den Mand Gabriel, der $\mathfrak{n u}$ atter vifte fig for ham fom tifforn $\mathfrak{i}$ en Mands Efiffelfe, fom $\mathfrak{D a n t e l}$ ogian hande fet $i$ det joregaambe Enn, fom hen til ham og rorte bed lam. Bi maa her afgiore et meget bigtigt Spargamaal, hoor= viot nemfig Synet i 8. Rap. nogenfinde er bleben fortlaret eller nogerfinde fan forftaces. ©poramaalet er: Til hoilfet ©yn ben= thder Daniel ved Hotryffet: „fom jeg for gabde jet i Entet"? (Gn= $\mathfrak{y}$ ber man itboromme, at det er et Syn, haorom han tidigere har ffrevet, og at mant ibette Sun ntaa finde (babriel ncent. Bi maa da gan langere tilbage end narowrende $\mathfrak{F a p i t e l}$; thi $\mathfrak{a l t}$, hond der $\mathfrak{i}$ dette 凡apitel nremes form for (Sabriels शabenbarelie, er blot en Beretning om Taniels Bon. Maar bi nu jer tilbage gjemem de foregaande Sapitler, finder bi blot omtalt tre Smmer, Daniel habde fanet: 1) llotboningen af Mebutadnezara Iram blev given gam i et Sin om ?atten (Map. 2: 19); men ber tales ifte om nogen (Engels Mellemfomit. 2) Synet i 7. Sap., ber bled forflaret $\mathfrak{I}$ aniel af „en af bem, jom ftod hos", fandfyulignisen engel; men der oplujes intet om, fuilfen (Engel Det par, et heller er Der ifint Enn noget, fom trmager til videre forflaring. 3) ©nnet i 8. Sap. Ђer fimber man en $\mathfrak{T e l}$ Smfternigheder, fom bifer, at.Dette maa pere Det Ein, hoor= til ovenfor hentndes: 1) (babriel omtales her for farite (bang bed Mabu i demte Bog, by bette er ben eneite (bang forud for den nor=
 Synet. 3) Tantiel figer tilfidft, at han iffe forftod bet, hooraf man fer, at Gabriel ner fint Sapitela Slutning enomu iffe habde fulofort fit Syerv. 4) Der findes intet Sted i hele Bibelen, hoor det omtales, at han adtyder deume Befaling, deriom det iffe findes i 9. Sap. ゆuiz Derfor Sunet i 8. Map. iffe er bet, gnortil Der her hentyoes, faa har man ingen Beretning om, at Gabriel nogenfinde ablob den bam ginte Befaling, eller at kint ©nn nogenfinde er bleben forflaret. 5) Det lindervizning, (Fngelen tu giber Daniel, fulditendiggior matagtig, huad ber manglede $\mathfrak{t} 8$. Sap., fom man bil fe af de folgende Wers. Digfe Betragtninger bebifer utbibljomt forbindelfen meflem Dan. 8. og 9. Sap., - en Slutning, ber vimoer enomu mere $\mathfrak{i}$ Stprife, naar man $\mathfrak{i}$ Det følgende betragter Gagelenz $\mathfrak{U n d e r v i a n i n g . ~}$
22. Bers. $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}}$ han unbervite mig og talte med mig og fagbe: Daniel! $\mathfrak{M u}$ er jeg ubgangen for at leere big at fortaa. 23. I Begnndelfen af bine Bønner ubgit et $\mathfrak{O r b}$, og jeg, jeg er fommen for at funbgiøre big bet, thi bu er faare elffet; faa agt nu paa Drbet og giv agt paa Synet!

Ten Mande, goorpaa (Sabriel ved narberende Qeiligited frem=
 hoilfet iffe fan bare andet end helt ub at folge Befalingen om at „fortlare berme Sonet" fom berettet i 8. Sap. „9it er jeg ubgangen for at lare dig at forfaa." $\mathfrak{D a}$ den Bligt embmu paahuilede fian $\mathfrak{a t}$ fortlare Sbnet for Daniel, og Da Daniel embut iffe foritod Ey= net, $\mathfrak{p g}$ Engelen i 8. Sap. forflarese ham alt, han Dengang kumbe taale, fommer han $\mathfrak{n u}$ for at gjenoptage fint (Bjerning og futoburde fit $\mathfrak{y}$ berb. Saafnart $\mathfrak{T}$ aniel begntrte fint bremberbe ßign, „robgif et Dro", d. b. f., en Befaling, at Gabriel fulde beioge Taniel $\mathfrak{p g}$ medoele $\mathfrak{H a m}$ den begiorede Dphtynning, Iff ben sid, der trabes for at lefe Damiels $\mathfrak{B o n}$ igiemem indtil det Dieblif, ©abriel bifte fig, $\mathfrak{f a n}$ man flutte fig til, i buiffen saft dette Sendebud ubfiffedes fra §imlens crone til denme Gbids jener. Jntet ilnder derfor, at Daniel figer, at han maatte flybe hurtig, eller at (5zefiel fammenfiguer
 "Gaa agt nu paa Drdet," figer han til Damiel. 5vilfet Sro? SDienipulig det, gan iffe tilforn forftod, fom han jiger i 8. Sapitelz
 tyoningen af Mebufadnezars Billede, ei beller ©unet i 7. Map.; thi der var iffe nogen Wanffelighed ned nogent af disje, ment Snnet i 8. Sap.; thit med 5enfin til bette var hans ভjul fulot med Inibl og $\mathfrak{F}$ brbaufelfe. "J̌eg er fommen for at funbgiøre big det," fagde (Engelen. Sundgiore hoad? Siffert noget, foorom han narede feil=
 jaafom det jo var Denne, der mu fremfafote (babriela Sendelie.

Ment Daniel kande ingen Wanffelighed bed at forftaa, hwad (Engelen fortalte ham om Baderen, Gjedebuften og bet lille 5orn, Songerigerne Medien=Werfien, Grafenland og Mom; ei heller bar ban
 der befentlig bar (Sjenftand for hans Bpat, bar, at 5yelligoonmen, der taa $i$ Ruiner og par poelagt, ftulde gjenopporez; og han hande utbidfiomt braget den Elutning, at naar bet $70=$ aarige fangenffabe
 jom Engelen havde jagt om Welligoomment ケenfelfe ded Slutningen af de $2300 \mathfrak{F a g e}$. 5aņ Synamade maatte mu berigtiges. Wette fortlarer, hoorfor han mu fif bidere Splyzning fan fart efter det foregaande Snn. Det 70=aarige fangenffab ncermede fig mu ftorft fin Slutning, og Daniel udtboede den Medoelelfe, (Engelen tilforn
latude gibet lyam，om noget，der iffe ffulde fife．Wan bar neer bed at Cigge under for en feiltagelfe og vilde handie $\mathfrak{i}$ Derenaftemmelfe dermed；derfor matte lyan iffe lougere ladez i luvidenfed om det Forrige Emus jarde Bethoning．＂Jeg er fommen for at fundojore Dig Det，＂＂faa ag̣t mu paa Sroet og giv Mgt paa Snnet．＂Digie var de Erd，den felpanme Kerion bennttede，hbem Taniel habde jet i det tioligere Eın，bag til foem han habde hort den Befaling uD＝ ftedt：„forflar deme Eimet，＂men om hbem han ogjaa vidite，at ham iffe habde ubjort deme Brating．Su fommer han imidertid og Figer：„jeg er ubyangen for at lare dig at poritaa．＂Sborledes fumbe dei Iamely Ianfer mere eftertroffelig fores tilbage til Sinnet i 8．Sap．？Eg goorledes fumbe vel sorbindelien mellem fint（Gn＝ gelens Wejog og dette flarece difes end ded jaadame Erd ded elt fandan Leifighed af en joudan Mand？Te allerebe anftillede Be＝ tragtninger bifer tilitroffelig folgerigtig surbindelfen mellem 8．og 9．Sap．，hoiffet imiolertio embul flarere pil bile fitg i de folgende Wery．

Ter er entom et Sro，fom er verot at lagge Merfe til，千or vi forlader det 23．Rers，memfig（Engelens（Erflering til Daniel：„Thi Dit er fante elffet．＂（Entgelent bragte Demue Erflaring lige fra §imlens Srome，dg den gav llotrof for de Foletier，fom nceredes der imod Daniel．Wan trenfe fiy blot，at bimmelfe Brefener，de formemite $\mathfrak{i}$
 Suteresje og neter en fuadan Mgtelfe for et ogoeligt Memtefe fer paa Sorden，at be bemmotiger en（Engel til at bringe ham det $\mathfrak{B u D}=$ ffab，at haut er faare elffet！Dette er en af be hoiefte §erlighedenz Timber，dodefige plemefter fan naa．Mbrafam naaede en jaadan，
 ogian elt faadan，da det fumbe figes om ham，at han „vandrede med
 feelie；men han amier Memeftets Sarafter．Deriom bi i $\mathfrak{D y o}$ og （budfugtighed funbe blibe fige med digfe got agtede Mrend，faa fumbe vi ogfan becage den guddommelige $\Omega$ jerlighed Itgefaa bybt． St funde pgiaa blive hailig elffede，blipe（5ubs Benter og vandre med bant． $\mathrm{Dig}_{\mathrm{g}}$ bi maa blive i bor Slagt pg Tid，boad de bar i fin．Sfriften bruger elt Sammenlignting med jeninn til Den fiofte Menighed，fom betegner det inderligite Samiund med bud：
＂Derfom nogen horer min 彐oft og oplader Doren，til ham nil jeg gaa itb og forde 丹adoer med ham og han med mig．＂ $\mathfrak{A l a b}$ ． 3 ：

20. It Gorbe Mabver med Serrell betegner at fortroligt jorthold. der er ligeja inderligt fom at bere fant hyit elfede, at bandere med
 Mf, det er bor findige Satur, der berquer as dette Samfund! Maatte vi fan Mande til at feire ober beme, fan bi fumbe mbe
 Qammets Britlupanabver!
24. Bees. Syttiliger er afmaalte over bit Foft og over bin betlige Stab til at iubeluffe $\mathfrak{Z r a f a l b e t} \mathrm{og}$ til at forfegle ©ynber og fir at baffe over Misgiernint og til at bringe ent evig lietfardighed og til at befegle ©yir og frofet og til at falve et allerthelligite.

Dette er De forite DrD, Entgelen ytrer til Damel $i$ Betuinạ af at medoele fam den Splysutug, han tom for at give suorfor
 tilbage paa Sinnet i 8. Sap.; fom vi har fet, fagbe Daniel ved bint Sapitela Slutning, at lout iffe forftoo Smut. Siogle Dele af famme Sinn bled paa den sid meget thdelig forklarede, faa at det fumde iffe bere disfe Dele, han iffe forfiod. Man maa derfor moderige, huad det war, Dantel iffe forftod, eller med mubre Sero, huiffelt Del af
 Ting ontalte: 1) Bexderetr. 2) (Sjedebutfelt. 3) Det lille bomu. 4) De 2300 Dage. De tre Gmuboler, Waderen, (Sjedebuffer dag dat fille Soorn, bleb fortlarede, men intet blev fagt on Siden, guofor demte man bere det, font $\mathfrak{D a n t i e l}$ iffe foritod; og fanfon Syutety
 iffe forftod Sunet, fantange ban focuede illuighed oun, hourledes. demte Tidgueridde fulde anvendes.

Derfom dette San paa Sagen er ret, faa maatte man bente,
 da biloe begunde med felve det $\mathfrak{B u}$ uft, der bar bleben forbigaact, nemlig Tiden; og faaledes forkotber det fig virfelig! (Efter at hobe hemledet Daniela Dpmartiombed paa det tioligere Syin paa den meit liagefremme og indrybafube Mande og efter at gave forfifret lyom, at lyan mut var fommen for at mebrele han Subfigt $\mathfrak{i}$ Gagen, be= gnonder han netop med det \&untt, fom tifforn var beven forbiganet, toet tyan figer: "Sytti liger er afmanle ober bit $\mathfrak{F o l f}$ og ouer bir hellige Stad."

Soorledes fan mu demte Tale vife nogen Forbindelfe med de
 at man iffe med Rimefighed fan Genføre lidtryffet til noget andet; thi der ftaar her afmaalte (fan ogiaa oberixttes "afifaarme"), on ber er ingen Iid, gonaf de fotti Uger funde afmales eller afficeres, undtagen de 2300 Dage i det foregaande Enn. 5noor ligefrem pg naturlig forbindelfen da er! Damiels Spmarfiomfed hentedes paa de 3300 Dage, fom han iffe forftod, idet (Engelen hendifer ham til det foregaaende Syn $\mathfrak{o g}$ figer: „Eytti Uger er afmaalte." $\mathfrak{A} \ddagger m a a l t e$ fra hado? Ganffe bift fra de 2300 Tage.

Man fan maafe forlange Bebis for, at det Sro, der fer ex dueriat med "afmaalte", i an anden Sericettelipe med "beitemte", birfelig betnder "affianare", og dette lader fig let gione. Det jaaledes voerfatte hebraiffe Sro er -תת, nehhtak, hnilfet Sro Geienius i fit Yebraiffe Srobog oberịtter fandan: „1) egentitg fifoere af; 2) $\mathfrak{i}$ figurlig ßetnontug dele; derncft 3) afgrente, beftemme." S Stodius' Chaldeo-Rabbinic Dictionary fortlares Sroet nehhtak jaaledes: ,,scidit, abscidit, conscidit, inscidit, exscidit = ffjœre, ifjære bort, fficare iftnffer, fficere eller intoravere, afifiare." Merceroy giner $\mathfrak{i}$ fint Thesauras et (6tsempel paa rabbinif Brag af Srdet $\mathfrak{i}$ LDtryffet: hhatikah shel basar = „et Stnffe Sivo" eller "et aj= ffanret Etyffe $\mathcal{S j o b} . "$ Sroet, fom Det forefommer $\mathfrak{j o z}$ Dan. 9:24, overiatter fant: procisa est $=\mathfrak{b l e d}$ affanat. I Mrian Montamuz bogitavelige Doericttelfe giengibe ldotryffet med decisa est=bled afffanet; i Mandglofen, ber er grammatifalif rigtig, gjengibes jamme Hotryf med $\mathfrak{f l e r t a l l e t : ~ d e c i s e ~ s u a t ~}=\mathfrak{b l e v}$ affaarne. S Dem latinffe Sverjottelfe af Juntue og Iremellius gjengive nehhtak (hhathaks pawfiviorm) med decise sunt $=$ blev affaarne. Ji Theodotions
 affifrift af Eeptuagiata bernttes fom den jambittighedafuldefte gjengibes det med $\sigma v v \epsilon \tau \mu \eta \theta \eta \sigma a v$ (synetmethesan) = blev afffaarne, $\mathfrak{i}$ Den nenetianffe $\mathfrak{M f f f r i f t}$ med $\tau \epsilon \tau \mu \eta \nu \tau a \iota($ tetmentai $)=\mathfrak{e r}$ bleben $\mathfrak{a} \ddagger=$ ffaarne. Begrebet afficiore er blewen bebaret $\mathfrak{i}$ Bulgata, foor $110=$ tryffet Inder: abbreviatce sunt $=$ er bleben affortede.
" Saaledes tillwgger faldwift og rabbinjt Afutbritet, figejaa de clofte Soericettelfer, Eeptuaginta og Bulgata, Dette Berbum ene og alene Betyoningen affijare."
„fengftenberg, Der inblader fig paa en fritifu Underiogelie af den oprindelige Sefft, figer: "Men jelve Brugen af dette Dro, der iffe andetfteds forefommer, medens andre og meget hyppigere bernt=
tede Sro bar forbaanden, om Dantiel haboe guffet at ubtryffe Begrebet Beftemmelfe, og hboraf ham andetfteds, ja jeld i demue Del, har bemnttet fig, fonez at tale for, at Erdet har fumbet fin $\mathfrak{B l a d}$ her af Weninn til dets oprintelige Bethoning, idet Det fremitiller de 70 llger i Modfretning til en almindelig Iidshejtemmelie (en platei) jom en fra en efterfolgende Tiosperiode afffaret og noiagtig begrenfiet BeriDde." (Christology of The Old Testament, BD. II, E. 301, Waifington 1839.)

Matiaa bled 70 Uger eller 490 Dage af de 2300 Dage affanarne eller beftemte til Jerufalem og Joberne; og be Begiventheder, Der fulde fulbburdes inden nconte \$eriode, er forteftg angivne: Frafal= det elier Soertrobelien fullide indeluffes, hindre马, d. b. i., det jobifife


 paa Golgata. Der ffuide jortes, daffes ober, for Misgjerning, Yobiffet blev muligt ved Guds Sons Dod fom et Diferlam. Der ffulde bringes ent evig Retfardighed, Den Retiardighed nemlig, fom frelfe=
 eller ftadfeptes; Wrofetien fod fiut Brone ned de Begivenffeder, der fulde fuldfommes i de 70 Uger, og Dette ftadfafter Mavendelfen af Det hele Gnn. 5vi弓 demu $\mathfrak{Z i d}$ geriodes Beginengeder noiagtig op=
 met; og ex faajandt disfe 70 Hger futbburdede fom Mger af $\mathfrak{H a r}$, da betegner ogiaa de 2300 Dage, fonaf line fun er en $\mathfrak{D e l}, 2300 \mathfrak{M a r}$. Galedes giver de 70 Hgers Begiventheder oz en Mogle til det hele Smn. Det allerbelligite fulde faldea, d. e., Det allerbelligfte af dent
 Dan. 8: 14 faa $\mathfrak{b i}$, at ber fom en Tid, oa den jorbiffe Welligoont gav Blad for belt bimmelffe, og Ypperftepraptens Tjentefe bled overfort til den. Fon Ijeneften i Syelligommen begpude, ffuide Welligoomment fefo og alle de bellige sar falbe .2 Mof. 40: 9, 10 .
 tales, er derfor, at det linmmelife Tabernatel fal falbes, eller at Tjeneften ber ffal begnude. Saaledes forer dea forfte 2 (foeling af
 melffe 5elligoom, figefom den hele Sidsperidoe forer da til Sjenefens Begtubelfe i det allerbelligfte.
$\mathfrak{B i}$ anier $\mathfrak{m u}$ den Sretning for fulditendig bebift, at Dam. 9.

Sap. Ftaar i Forbindelfe med 8. Rap., og at be 70 Uger er en $\mathfrak{D e l}$ af de 2300 Dage; derfor forlader bi mu dette Fiuntt, idet pi dog forft giver nogle llodrag af andres Etrifter.

## $\mathfrak{B l a d e t}$ Advent Sbield ffrev i 1844:

„Wi henfeder Spmorffomheden paa en Sjendsajerning, der bifer, at ber er en nodbendig Forbindelie mellem de 70 liger i det 9 . Sap. $\mathfrak{o g}$ noget andet, der gaar forud eller følger efter, og fom faldeả © y iet.
 til at bejegle Snn og Brofet." Mu fiar llotrnftet "bejegle" fun to Betnoniuger: 1) hemmeliggjore, 2) ftadfefte. J fpilfen af disfe to Betyoninger UDtryffet Ger antages bemptet, or of for narberende ligeguldigt; det er iffe berom, det mu gicelder. Betyoningen bare hnilfempomhelft, den vijer Dog, at Forubigelfen om de 70 luger nob= vendiagis difer hem paa noget andet, der ligger ubenfor den jeld, mem= lig det Syn, hoilfet der fitiges, den fal befegle. भt tale om, at den befegler fị feld, er en ligejaa for Babelighed fom at antage, at Sopefus dar fan bange for Momerne, at han umblod at jortalle Ber= den fin Dberbevigning om, at Daniels fierbe \%ige par (orceferne马 Hige. Det lader fig iffe bedre fige, at Dan. 9. 今ap. er helt fuld= ftandingt $\mathfrak{i}$ fig feld, ento det laber fig fige, at et fort, fom er bejtemt

 og fuibftembigt, end en Sbligation, der er given til Sifferhed for $\mathfrak{e t}$
 vifer, er et $i$ fig felo afflutet bele; pg bi totbler paa, at ber $\mathfrak{i}$ hele tandet findes et $14=a \mathfrak{a r i g h}$ Stolebarn med almitbelige Eoner, fom iffe ved Zagntingen af det 9. Sap., naar bet fjende til Slutningen $\mathfrak{a f}$ foregaaende $\mathfrak{R a p}$., bilde fige, at det pegte ben paa noget fra det jelv forffielligt, nemlig paa ©nnet. ईvilfet Enu Det er, er det iffe vanfeligt at faa fede paa. Det henvifer naturliat og thdeligt til det Sma, ber tifte bar fuld ud fortlaret for Daniel, gborpaa ogiaa Babriel henteder han Spmarfiombed i foreganende ঞer,̉, nemlig ©unet i 8. Map. Dantel figer pa (Dan. 8: 16), at (Gabriel habde faaet Befaling til at forflare ham Snnet. Dette bar iffe fulot worettet bed den Samtale, der ftod $i$ Frorbindelfe med Synet; han ubfendes derfor i dent 5emfigt at medoele Dantel den fornoone $\mathfrak{j n d j i g t , ~ f o r ~ a t ~ f o r = ~}$ flare ham Sinets $\mathfrak{B e t y b n i n g ~ b e d ~ a t ~ m e d o e l e ~ h a m ~ f r o r u d i g e l f e n ~}$ om De 70 Uger."

[^9]
Gjenopbyggelien af Jerufalems Mure.

Uger og de 2300 Dage eller $\mathfrak{Z a r}$ beghroer fantioig．Bore $\mathfrak{M o d f a n}=$ dere bencegter Dette．＂（Signs of the Times，1843．）
＂Soad man naturligt maa gaa ud fra fom ledende Tante under Tybutugen af de 2300 Dage $\mathfrak{i}$ Dan．8： 14 er，at de 70 Uger $\mathfrak{i}$ Dan． 9： 24 er be forite 490 Dage af 8 ．Kapitela 2300．＂（Advent Shield， ©．49．）
，，⿹勹巳iz Forbindelfen mellem de 70 Uger i Dam． 9 dg de 2300 Dage i Dan． 8 iffe beftar，roffes det bele Syjtem $\mathfrak{i}$ fin（Srumboold； men finbes den faafandt，fom bi antager，maa Syitemet ftaa $\mp \mathfrak{j} \ddagger$ ．＂（Harmony of the Prophetic Cbronology，©．33．）

Ten lorde Dr．Salez figer $\mathfrak{i}$ fin Fortolfating af de 70 llger： ，Terrre frondogiffe Brofeti var bienfintig beftemt til at forflare bet foregaaende ©nn，farlig i deta frondogiffe Del af be 2300 Dage．＂ （Chronology，B．II，©．517．）

25．Bers．Sg bu fat vibe og foritaa：Fian ben ₹id，Drbet ubgaar om at gienoprette og om at ombugge §erufatem，indtif en Ealvet，en farfie er her fivo
 Brav，men unber zibernes Trangiel．26．Sg efter be to og feffitiluger fal ben Galvede ubryboes og iutet gave，og ©taben og felligbommen fat en fommenbe
 Srig：Ruiner er faif befluttebe．27．Og én luge ftar befefte Pagten for be mange；
 beritnggetigheberneら $\mathfrak{B i n g e r}$ ffal $\mathscr{D}$ belxggeren fomme，og bet，indtil Tiliutetgixrelfe og fait befluttet ©trafiedom ftrommer ned over ben，ber pbelagges．

Gngelen ncevter nu for $\mathfrak{D}$ aniel Den $\mathfrak{B e g i d e n h e d , ~ d e r ~ u o m a r f e r ~}$
 falingen ubgif om at gienoprette og bagge Jerufalem．Dg iffe alene ncentes den Begidenhed，der fulde udmarte denne Beriodes $\mathfrak{B e g n n d e f f e , ~ m e n ~ o g i a a ~ d e ~ S i l d r a g e l f e r , ~ b e r ~ f u l u d ~ f e e ~ n e d ~ d e n s ~ S l u t = ~}$ ning．Man har faaledes en dobbelt $\mathfrak{B r o b e j t e n}$ for lldtyoningen af Denne Brofeti．Men end yderligere er de 70 Uger belte $\mathfrak{i}$ tre fore $\mathfrak{a}$ foelinger，den ene af diaje er igien belt，og be mellemfiggende $\mathfrak{B e}=$ gibenteder anfores，der fufde dife（3romfen for gber enfelt af biafe Mfdelinger．San man ba faajandt finde en Tidsangibelfe，der ftem＝ mer med alle difife Begivenheder，faa har man utbiblfomt den rigtige llotnoning；thi fun ben，fom $\mathfrak{i}$ alle Dele er rigtig， $\mathfrak{E a n}$ tilfredsftille
 om forft $\mathfrak{i}$ et Doerblif at famle alle be Bumter，goort der maa herffe Soerensftemmelfe，at han be马bedre fan bare beredt til at varge fig mod en falft ldotboning． $\mathfrak{B i}$ maa da for bet forite ved Beridoens

Begmidelfe finde，at der ubgif en Befaling ont at ajenoprette og bygge Serujafem，foortil fyo llger bar beftemte．Maar man da naar （Enden af demue forfe Mfdelirg，fuv llger fra Begundelien，maa mant
 grbeibet med at lagge（baderme og byage Maren er fuldt tilendebragt． Fra dette Tiospumft er dernceft afmaalt 62 Uger； $\mathfrak{g}$ naar man naar denne $\mathfrak{M f}$ delings $\mathfrak{M f f l u t n i n g , ~} 79$ Uger fra $\mathfrak{B e g}$ ；indelfen， $\mathfrak{f f a l}$ man for det tredje fe，at zyriten，den Ealvede，aabenbarer fig for Berden． Endmu gides der en llge for at filde de 70．Midt i denme lage fat den Galvede ubrndoes，og han fal briuge Elagtoffer og Madoffer til at ophore． $\operatorname{Og}$ naar for det femte den fiofte llge aj det Tios̉rum， Der war beftemt for Joverne fom den Sid，i foilfen de ffulde－bare （5uds farlige folt，udpber，venter man naturligoia，at jerrens Bel＝ fignelfer og Gjerning ubgaar til andre polf．

Der jparges mu altjaa om den forfte fiftoriffe Bjendagjerning， der ftemmer med alle disile eufelte Bilfaar．Befalingen med Ђeninn til Jerufalem maatte indelind mere end blot og bart det at bugge． Der fulde ffe en（bjenoprettelfe；og derbed maa man tente paa alle de former og $\mathfrak{H}$ norbninger，Samfundet freber i borgerlig，politiff og retalig §enfeende．Raar ubgif da en faadan Befaling？Ia disje Sro ubtaltes til $\mathfrak{D a n i e l}$ ，laa Jerujalem aldeles i Bund og Grumb
 $\mathfrak{h}$ borpaa der herpegedes，maatte vare dets（Sjemoprettelfe efter deme DDelfoggelfe．Ter fparges da：Maar og hoorledes bled Jerufalem gien＝ opfont efter Det $70=$ aarige Fonuenffab？

Der findeß lum fire Begivenheder，man fan anje forende til $\mathfrak{B e}=$ falingen om at gjemoprette og bygge Jerufalem，nemlig：1）（5yruz
 1：1－4．2）Darius＇Bejaling，at dette $\mathfrak{A r b e i d e}$ ，ber bar bleven bitubret， fulde fortfotte马， 519 f．Sx．（Fsua 6：1－12．3） $\mathfrak{A r t a r y e r r e s ~} \mathfrak{B e f a =}$ ling til（5马ra， 457 f．Mr．（5ara 7．4）Samme Konge juerb til Mefemiag i Songens 20．Megjeringsaar， 444 f．Sr．Meh． 2.

Maar man regner fra de to forite af biaje Befalinger，bil de 70 Uger fom Ugeaar＊），ialt 490 ㅋar，iffe paa mange $\mathfrak{H}$ ar nar naa frem

[^10]fan langt jom blot til den frifelige Tidaregning; desuben havde disje Wefalinger hovedaagelig §enfin paa (Sjenoprettelfen af Templet gg Spbertes Tempeltjenfite, iffe paa (Bjenpprettelfen af deres borgerfige Stat og Samfurbworen, hoilfet alt naturligt maa ligge $\mathfrak{i d e t ~ M o t r y )}$ at gienoprette og at bagge Jeruialem.

Sbentrebnte to Befalinger beginde Barfet $\mathfrak{o g}$ gif indledende forud for, had der fenere bled fuldhragt; men i og for fig bar de aldeleß utilitraffelige baade med Ђenfon til Tiden og deres $\mathfrak{B e f f a f =}$ fented til fuld wo at joare til Wrofetiens forbritger og tan fanledes iffe, ba det $\mathfrak{i}$ entber 5enfeeride flaar feil, føres ind $\mathfrak{i}$ Striden fom $\mathfrak{B e t e g r e f f e}$ for Det TiDspuaft, hoorfra man maa regne de $70 \mathfrak{H g e r}$.
 fatinger bet funbe vere, Den, fom Esza fif uboirfet, eller den, Re= hemias aboirtede.

De §jendşgerninger, mellem hotlfe man maa baxge, er fortelig folgende: 457 f. Sir. lod den perifife Serffer 3ittarertes den lang= haandede wed (exara befale, at man ffulde brage op til 马erujalem, Egara jeto og faa mange af hans folf, fom havoe saft til at brage nied. Samtiotig med $\mathfrak{B e f a l i n g e n ~ f t i l l e d e s ~ S f a t t a m m e r e t ~ t i l ~} \mathfrak{h a n s}$ uind=
 Dfringer til beta sjemejte $\mathfrak{g}$ gione, homb andet han maatte finde for godt. Den bemprbigede ham ogfaa til at fafiforte Qobe, indfatte
 Dodaftraf, med antre Sro: gjentoprette den jobife Stat, Den borgerlige
 folfets damle Stiffe. Snfpirationen har fumbet det tienligt at bebare Deme $\mathfrak{B e f a l i n g} \mathfrak{i}$ Mendet, $\mathfrak{h b o r f o r}$ en fulditendig og ombingeefig $\mathfrak{H f}=$ ffrift deraf medoeles $\mathfrak{i}$ Găra 7 . I det pprindelige Dofument bled Dente $\mathfrak{B e f a l i n g}$ iffe uofardiget paa webraift, hoort ©aras $\mathfrak{B o g}$ for=

[^11]porigt er affattet，men $\mathfrak{i}$ Det Dengang i $\mathfrak{F a b n l o n}$ benttede $\mathfrak{I}$ unge＝
 Dofument，i Sraft af goilfet（fara bemynoigedes til at gienoprette og bngge Jerufatem．
 Nefemiaz og erhordt Iilladelfe til at brage op til Jerufatem．Seh． 2. 5an fie Sod bertil；men ber er intet Bebts for，at Tilladelfen bar andet end mundtlig．Den angif ham alene；tht ber figes intet om， goorbidt andre ffulde brage med hant．Songen fpurgte ham，foor lange Reifen fulde bare，og naar han agtede at fomme tilbage．Ђnan

 Befaling tir Spinnmanden over Rongenz Stow，at ban ffulde lebere

 i fuld $\mathfrak{Z r b e i d e}$ med at bngge Jerualem．Neh．2：16．Men diaje arbeidede naturlignia ifalge den til esra tretfen $\mathfrak{A a r}$ tidligere ginne Befaling．Endolig fuldforte Da $\mathfrak{R e f e m i a z}$ efter fin $\mathfrak{Z n f o m f t}$ til Jeru＝ falem det \｛rbeibe，for hoiz Fuldendelfes Sfyld han bar fommen，i Sobet af 52 Dage．Meh．6： 15.
$\mathfrak{y}$ vilfen af disfe to Befalinger，den til（ 5 ara effer den til Mehemiab， er det $\mathfrak{m u}$ ，iom man taldes Befalingen til Jerufalems（bjenoprettelfe， og fra huilfen be 70 liger ffal regnes？Dette Sporgぶmaal fnues neppe at funte ftille nogen Banfeligheo．

1．Den Rehemias givne צilladelfe fan neppe faldes en Befaling， faajom bet bar noboendigt，at ent perfifit Befaling ffulde opicette马 ffriftlig og undertegnes af Siongen．Dan．6：8．Gt jandant Dofu＝ ment fil（5zra；Mehemias derimod fio intet faadant，da hanz 5nerd $\mathfrak{k u n}$ medoeltes ham mundtfig．Sunde man imidertio fige，at be ham medbelte Breve $\mathfrak{i}$ Birfeligheden var Befalinger，faa bled nof Befalingen
 $\mathfrak{F l}$ loden．Deßuden maatte jo dette bare en $\mathfrak{R} \propto \not \subset \neq \mathfrak{F e f a l i n g e r , ~ i f f e ~ e ́ n , ~}$ faaledeß jom Wrofetien betragter Sagen．

2．Mntedningen til，at Mehemias anjogte Songen om at brage op til $\mathfrak{J}$ eruialem，bar，at nogle $\mathfrak{F o l f}$ ，fom benote tillbage，fortalte， at de derude $\mathfrak{i}$ Probinien Yed for $\mathfrak{R o b}$ og Foragt，at Serujalema Mure bar nedbrubte，og at detes Forte var ophremote med $\mathfrak{F i d}$ ．Mef． 1.


end iffe et Dieblif antage, at man bilde hane meibt Mehemias jom noget nat $\mathfrak{B y j e n}$ fulditendige DDelaggeffe bed Mebufadnezar 144 Mar forud, ei beller at ban viloe gabe betragtet dette, fantebes fom han piempnitg giorbe, fom en ny U(y)fe, Goorover fan paany bilibe $u d=$ bryde $\mathfrak{i}$ Befymring. ( $\mathfrak{E n}$ Befaling, ber gav Mrndighed til at bugge disfe $\mathfrak{z o l d e}$, maatte bare gaaet forud for Tilladelfen ligeoberfor Fie=
 bleven Gindrede. Disfe §indringer gnffede Sefemias at bortjierne.
3. Sfulde nogen paaftaa, at Mehemiaj sberd maatte bare en Befating, fordi (Bjemftanben for hans forlangende bar, at gan maatte $\mathfrak{b y g g e}$ Byen, er bet tifftreffeligt fom obenfor vift at fare: Portene og Boldene bar bleben buggede, for ban brog op; og desuden bled det Bygning ararbeide, fan brog ud for at ubjore, fuldbragt i Lobet af 52 Dage, mèmen srofetien imbrømmer $7 \mathrm{llger}, 49 \mathfrak{A a r}$, til at bugge $\mathfrak{B y e n t}$.
4. Šntet blev indrommet Megemias, woen at det jo ogiaa inde= goidtes i Befalingen til ©ara, medens finftnconte tilfredsfillede alle
 mere omfattetide.
 flart, at han anfaa fig fulbt bempndiget til at bugge $\mathfrak{B b e n t}$ og $\mathfrak{F o l}=$ Dent og det er tillige tlart, at han wpfattede de $\mathfrak{P r o f e t t e r , ~ b e r ~ b e = ~}$ tingeljezbis angif banz orolf, jom nu fulobnrdede. Dette fremgaar
 og indgá Sbogerffab med $\mathfrak{f o l f}$, der øber fandame Bederjtnggefigheder? Stulde du iffe bredes paa bs , indtil det bar forbi med ob , faa der $\mathfrak{G v e r f e n t}$ bleb nogen redoet eller undfommen?"
6. §vis man regner fra Mehemtas' sifladelfe, 444 f. Sir., fom= mer Tibsangivelferne belt og holbent $\mathfrak{i}$ Bildrede; thit fa bint Tibspunft barede de befocrlige $\mathfrak{I i d e r}$, der fulde folge meb Gadens og Boldens Bngning, iffe i 7 ltger efler 49 Atar. Wni弓 man regner fra newnte $\mathfrak{A n g}$ belfe, forer De 69 Uger, 483 Mar, Der fulde naa ned til $\mathfrak{F b r i t e n t}$ Den Salbede, til $\mathfrak{A l a r} 40$ ef. Sir.; ment Jefue dobtee af Johante $\mathfrak{i}$ Эorbant flod, og faberenz Rgit fra wintlen, der erflorede ham for
 regning anfottes Midten af den fibite, d. e. Den 70 . Uge, jom be=

 regner de 70 ltger, 490 Mar, fra $\mathfrak{U r t a r e r r e g}$ ' 20de, naar bisje ned
til $\mathfrak{H a r} 47$ ef. Sr., uben at nogetfomfelf betegner deres $\mathfrak{A j i l u t n i n g}$. Derjom derfor Maret 444 og Den 彐ehemias gibne Silladelfe er det
 iffe ganet i Spfyldelfe. Som det nu ftaar, bifer det fun, at ben Teori er feilagtig, der regner de 70 Uger fra Mehemiag æilladelfe i Axtacerreß' 20. Mar.
7. Men ftemmer mu disife Tidsanginelfer oberens, deriom man regner fra Befalingen til eşra? Rad os je! J dette Tilfcelde maa bi $\mathfrak{g a a}$ ud fra $\mathfrak{A l a r e t} 457$ §. $\mathfrak{N r}$. Ser bar anvift 49 Nar til at bngge Staben og Muren i; Desangaande figer srideaux i fit Bart Connection, $\mathfrak{B D}$. I, S. 322: " $\mathfrak{J}$ Darius Mothuš 15de Mar endte Dartiel马 Brofeties forfte 7 Uger; tgi da bar (bjenoprettelien af Jober= nes sirfe og Stat $\mathfrak{i}$ Jerufalem og Jubaa fuldt fardig, bed hin fibfte Meformationaft, der omtales̃ i Meh. 13 fra det 23 . Bers til $\mathfrak{R a p i t l e t s}$ Slutuing, uetop $49 \mathfrak{M a r}$ efter at den bar bleven begurdt ned (Exra i Mrtarerres Qongimanuß̉ 7. Har." Tette bar $408 \mathfrak{f}$. frr.
 yberligere andende Srofetiens Maalejtof: 69 Hger, d. e. 483 Mar, fulde naa til $\mathfrak{F} \mathfrak{y}$ fiten, dent Salvede. Svis man regner fra 457 f.
 Ged tilorog fig da? Quf. 3: 21, 22 giver folgende Splygitng: „Men da alt wolfet lod fig dobe, begav det fig, da ogiaa jefus blew doft og bad, at Simlen aabnedes, og den belligaand fom $\mathfrak{i}$ legemlig Stiffelfe fom en Tue ned over bam, og en Molt ffede fra Simlen, fom fagde: Du er min Son, den elfeelige; i dig har jeg Bethehag." $\mathcal{J}$ Randen ( $\mathfrak{i}$ den engelffe Bibel) anforez Marstallet 27
 (Ebangelium og fagde: sident fulbtommet." Mark. 1:14, 15. Den her nownte sid maa have beret en eller anden iorrig, noie beftent og fortiofagt Periode; ment der fan ingen anden profetiff $\mathfrak{B e r i d} d e$ findes, fom da affluttedea, end Daniela ßrofeties 69 Hger, Der ffulde naa til ơnrften, Den Salvede. Den Salbede bar nu fommen og melote med egne Sceber, at mu bar Den Beriode affluttet, ber futbe ubmartee ved hanz fremtroxen.*)

[^12]Ser findes atter en ubefridelig Sveren马ftemmelie．Men enobi＝ dere fturde Mesfiag befrefte Bagten for mange $i$ en Uge，der da bilide blive dell fidite af de 70 ，d．e．de fidite fno $\mathfrak{H a r}$ af de 490 ． $\mathfrak{B r o}=$ Fetien figer，at han mitot $i$ den llge ifulde bringe Slagtoffer $\operatorname{gg}$ Madofiter til at ophore．Disfe jobife 2 anorbuinger，ber henpegede paa Sifift Tob，kunde forit phbgre at gixlde bed Soriet，hoor de
 lige indil Jerujalema poeleggelfe，gar 70 ef．Sir．Efter de 62 liger fulde Mewian oberensitemmende med Beretuingen ubrybdea， det famme jom om der hadode ftact：og efter 62 Uger，midet $\mathfrak{i}$ ben 1 efter ©rijus．Dent Feiltagelfe，man begif veb at regue ben friftelige Tibs＝ albers Begynbeffe fra noget ober tue Nar bente Sibe fuitit Fobiel，iffedifor fra felve bats fobeaar，fom Mentingen var，optont paa bente Maabe：（Fn af be vigtigite sibsregniuger i Slbtioen par ben，ber regnebes fra Byen刃ome Mrixg，ab urbe condita，ubtryft fortere：a．u．c．，enbmu fortere： u．c． $\mathfrak{J}$ Det $\mathfrak{M a r}$ ，ber nu пœones iom bet $532 t e$ ef．Fir．，fandt Dionnius，


 u．c．Ment fithis var fobt for Serode马＇Dob，og bet blev lenere paa bet flarefte gootgiort，at Ђerobes＇Bob inbtraf 1 Mpril 750 u ．c．Maar man mu
 Mranebers ©pillerum，fores bans fobjel tilbage til ben fibite Fel af Mar 749


 men grofiendeả iffe veb nogentombelit offeutlige wfter eller Meffripter forend wed ben forite germanffe Sunode（alm．tuffe Rirfempoe）paa ben frantife
 famlet anno ab incarnatione Dom．742， 11 calendas Maii．Men ben blev iffe ftabfaftet forenb paa Bave Gugenius IV＇s Tio， 1431 ef．Mr．，ibet han forit befalede，at benue Tibsregning flube fages tilfolge i be offentlige \％egiftre，ifplge Mariana og andre．＂（Syales Bart＂Chronology＂，B．1，S． 83，84．©e ogiaa＂Life of our Lord，＇ved ©．S．2norems．）

Den frifelige Tibsregning var bleven jaa grunbig faftlaaet，for ben ovenantybebe feettagelie opbagebes，at man iffe engang far forigg paa at gipre nogen zoranding beri．Set gipr io beller ingen vapentlig Forffel，faa＝ fom bet iffe paa nogen Maabe bringer Sorinurelfe i Tibsregingen．Svis Tibstegningen begnnote med frift virfelige oobielsaar，vilde MarstaMet for
 en $20=a \operatorname{arig}$ leriobe，hodraf den ene Salvpart falber for og ben anden §jalopart efter ben friftelige Tibsiregntrgs Beapndelfe，figer man，at ber begnndte 10
 Srift virfelige ixdolel，vitbe ber bog ingen Forandring fife inogen af be nevnte Eibsheftemmelfer unbtagen illotryffet，ibet man ba vilbe fige，nt benbegynde
 Marstal og lagge five til bet efterfriftelige．（ $5 \mathfrak{n}$ og anben har feifagtig opfattet beme Sag jallebes，at ber til inteocrenbe Mar matte foies fire giar for at faa bet virfelige Tibspuntt for den fritelige Fibsalbers Regnobelfe，San piloe bet vare，reguet fra frift virfelige jobjel ；men bette er iffe et $\mathfrak{T i b s =}$ punft，godifra man regner，men fra et Tibsafinit，fom ligger ontrent fire Mar nermere vor Tib．

70．Uge，ffal den Salpede ubryodes og bringe Slagtoffer og Mab＝ dffer till at ophore．Sorgfoptelfen bliber faaledes klart og bejtemt faftiat til Mioten af ben 70．Uge．

Det bliver $\mathfrak{n u}$ en pigtig Sag at faa afgjort，i bpilfet $\mathfrak{A} a r$ תorafeftelfen fand Sted；folgende Dofumentation or tilftraffelig til at afgiøre bette Spørgảanal fulojtembig：

Man $\mathfrak{t a n}$ iffe nare nogen Taibl om，at oor Freelfer jo bar
 Sg der omtalez fun fire jandanne for forsfafteljen，nemlig paa Fpigende Steder：Jol． $2: 13 ; 5: 1 ; 6: 4 ; 13: 1$ ．Wed denne fioft＝ nownte $\mathfrak{P a}$ affehpitio bled han forwfeftet．Mf de allerede faffilaaede Sjendegjerninger fal bi nu ie，goor fioptncente pildo anbringe hans Sorgaitelie．Da Srifus begunde fit Rareembede $\mathfrak{i}$ ⿹勹juten 27 ef． §r．，maatte hanz forfte $\mathfrak{F a n f f e}$ indtraffe det folgende $\mathfrak{A l a r}, 28$ ef． $\mathcal{S r}$ ．，den anden 29 ef．Sir．，den tredje 30 ef．Sir．og ben fjerde og fiibte 31 ef．Mr．Saaledes faar man $3 \frac{1}{2}$ Aar，hoori han udforte fin offentlige Tjenefte，der notagtig foarer tif zorubiigelfen om，at
 $\mathfrak{U}_{\text {ge }}$ begundte $\oint$ giten 27 ef． $\mathfrak{R r}$ ．，matte Mioten af $\mathfrak{H g e n}$ indtraffe $3 \frac{1}{2}$ ㄹar fentere，Baaren 31，da Sorafoftelfen birfelig fanot Sted． Dr．Waleß citerer ©uicbius（ 300 ef．Sr．）jom den，der har jagt： ＂Det berettes $\mathfrak{i}$ Siftorien，at den TiD，Frelferent larte og giorde Undergierninger， $\mathfrak{i}$ bet hele var $3 \frac{1}{2} \mathfrak{Y a r}$ ，boilfet er 5 alvdelen af en ［Yar＝］ 1 ge．Dette bil Evangelifen Yohante弓 bevidne for Dem，Der med Smanfe giver $\mathfrak{A g t}$ paa hans evangelium．＂

Dm bet unaturlige Mørfe，der indtraf ved תorßfojteljen，taler balez faaledez（BD．I，©．69，70）：＂Det jes heraf，at det Marfe， Der Daffede hele Judxa bed frelferens ふorŝfxitelfe，gif ubenfor det naturlige，fra den 6．imotil den 9．Sime，d．b．§．fra Midoag til sit． 3 om ©ftermiboagen，i fin Barighed ligefont ogiaa $\mathfrak{i}$ fin Iid，henbed Fulbmane，da Maanen nemlig iffe funde formarfe Solen．Den Tid，det indtraf，og Begivenbeden feld omtalez $\mathfrak{i}$ en interesfant $\mathfrak{o g}$ varotifuto Beretning af en agtocrobig romerfi ßonful， $\mathfrak{A}$ urelius Casfiodoriuß，der var Senator，hended $\mathfrak{U l a r} 514$ ef．Sr．：＂J

 Martiz），og ber tiotraf oa en faadan Solformorfelfe，fom man hberfen fan for eller fiden．＂
＂Sm dette $\mathfrak{H a r}$ og om demne Dag er ogfaa folgende enige：


Krifti Korsfeftelife.

Sirfempdet i（5xjaran 196 eller 198 ef．Sir．，den Merandrinfife
 dette $\mathfrak{Z a r}$ famfemmer，men afoiger argaaende Dagen：（Eujebius $\mathfrak{g g}$ （Gpifanius og efter dem：Mepler，Budjer，Batimus og Betabius，ibet nogle regner $\mathfrak{D a g e n}$ for den 10．©alendả $\mathfrak{A p r i f i}$ ，andore den 13 ．＂ （气e תap．11：22．）

ђer nawnes altfa tretten trobærdige，fagfondige Bibuer，der alle
 hetragte bette $\mathfrak{A l a r}$ fom fafflaaet，Da felb de forfigtigite eller de meft vantro iutet mere afgiorende Bedis fan forbre．Da mu dette ligger midt i den fiblte lige，har man fimpelthen at regne $3 \frac{1}{2}$ far tilbage for at finde，hoor de 69 Uger ende，og fra famme Funft $3 \frac{1}{2}$ ㅋar

 man fig $\mathfrak{i} 5$ gften 27 ef．Sir．，paa fyilfen Sid，fom man har fet，de 69 llger endte，og Sitifus begnnde at lere offentlig．$S_{\mathrm{g}} \mathrm{gaar}$ man fra Sorgfoptelfen gaar $3 \frac{1}{2}$ 2ar frem，fommer man til $\mathfrak{y b j f e n} 34$ ef． Sir．jom det ftore（Endepuntt for den hele Peridde paa 70 ltger ． Deme $\mathfrak{L i b}$ betegnez derbed，at ©tefanus lider Marturowen，at $\mathfrak{R r i f t i}$ （Enangeltum formelig forfaftes af det jobiffe Ennedrium，idet det
 ningerue， $\operatorname{Sg}$ dette er netop de Begiventheder，man ffulde bente vilde indtreffe，naar ben for Goberne beftemte，dem fom et farligt §olf tilmualte ßeribde bar fulot tilembe．
（Endua et Dro med §enfin til Tidangivelfen for Mrtarerrees 7．Uar，Da Befalingen om at gienoprette Jerujalem rettedes til （6马ra，fan er den hele 彐affe Bedifer om dette ßumft gjememgaaet． Bar Mrtarerxes＇7．Nar 457 f．Sr．？．§or alle，der fan burbere Sjendagjerninger，bil folgende Bionezbro her bare not：
，${ }^{\text {Bibelen }}$ giber $\mathfrak{I}$ idabeftemmelfer，lyorpaa mant $\mathfrak{t a n}$ grunde et
 fidite er ganffe paa det rene．Fra demue Tid nedoner har man Btole＝
 Der ftraffer fig lige til bor almindelige Iidaregring．Maa det $\mathfrak{M u n f t}$ ， boor den infpirerede fronologi forlader $\mathfrak{o z}$ ，begunder Denne ubeftridefig notagtige Tidstable． $\mathfrak{D g}$ faaledes omfattes da dett hele $\mathfrak{T i d}$ ．Det
 Beriode paa 70 liger er faitfaaet．Deme Tidstable amicetter Mrta＝ rextes＇7．Nar til 457 F．Sir．；og Denne Sidstable er nolagtig bleben
bebijt Derbed, at mere end 20 Solformørfeljer jamftemmer $\mathfrak{i}$ at bebibne dent 彐igtighed. Seme atngivelfe af Maret 457 f. Sir. fan man iffe roffe uben forft at bebife, at den ptolemaiffe Iibstanle er unøiagtig. For at gixre bette matte man bife, at det ftore $\mathfrak{A n t a l}$ formorfelfer, hoorbed bene Poiagtighed gientagende er bleben bebift, iffe er bleben rigtig beregnede; men et faadant UDfald bilde igien bringe alle af den $\mathfrak{h i f t o r i f f e ~ s i d s r e g n i n g ~ f a f f l a a e d e ~ T i b s a n g i b e l f e r ~ i ~ M l a v e ~ o g ~ o b e r l a d e ~}$ Beftemmelfent af Tidsafint og Tidsegning aldeles paa Mande og lluade til den forfte den bebfe Drommer, jaa at Sronotogien intet videre Berd vilde Gave ent blot og bart ©jaettedart. Da be 70 liger
 faftiat, og faajom bette iffe fan forambres woen noget Bebis derfor, jaa man man fparge: $\mathfrak{y}$ biffen Begivenbed uomrerfede dette Sibsuma
 ftenmer bedre med nawnte Tidsangibelie end nogen anden fidtil an= fort; $\mathfrak{o g}$ Ronsfeftelfen 31 ef. In., midt $i$ den fiofte llge, ftotter fig
 Herald.)
 nemganende herffer den fulofomnefte Sberensitemmelfe, naar man reg= ner de 70 Uger fra den Esa gime Befaling i Mrtarerreణ' 7. Mar, 457 f . Sir. De vigtige og velbefjende Begivenfeder: at Me马fiag fremtraadte bed fin $\mathfrak{D a n}$, begunde fit Sareembede, at han bled fors $=$ foftet, at 3lpoftlerne venote fig fra Jooerne til §eoningerne, og at den nbe Bagt bled forfyndt, - alt bette finder fin rette $\mathfrak{P l a d}$ gig famler fig lig en ftraalente Melfebei af ffinmende Qugtloder for at befegle og befrafte Brofetien.

Det er falede pienjinfigt, at Befalingen til (5bra i Mrtaxerreß 7. Aar, 457 f . $\mathfrak{K r}$., er Det $\mathfrak{P}$ unft, hoorfra de 70 Uger maa regnez; thit Denne $\mathfrak{B e f a l i n g}$ ubaif oberengitemmende med $\mathfrak{P r o f e t i e n . ~ D e ~ t o ~}$ foregaaende $\mathfrak{B e f a l t n g e r ~ b a r ~ b l o t ~ f o r e l ø b i g e ~ o g ~ f o r b e r e d e n d e ~ f o r ~ D e m n e . ~}$ De betragtes dgiaa af Cfara fom Wele deraf, idet alle tre betragtes
 og fuldipute det efter Şaraela © Budz Befaling og efter ©ntuß̉ og
 at nownte tre Rongere Befalinger ontales fom en enefte, ibet felve

 De alle regres fom en enefte, idet de forffeellige Befalinger blot reg=
$\mathfrak{n e}$ fom de paa ginanden folgende Sfriot hemimod Barfets uldent＝ delje．Til og med funde deme Befaling iffe figes at bare udgangent efter ßrofetiens Tante，Førend den fidfte Tilladelfe，彐rofetien frac＝ bede，bled fremlagt fom en ffreben Befaling og ifladt Regjeringen弓
 ergoldt，men iffe for．Bed deme Sid uoftrafte Befalingen fig faa pidt，at den baffede det Gelt，Brofetien efter fit gnblyold forlangte， hborfor man mad regne，at den $\mathfrak{u}$ ogif fra Dette Wunft．
$\mathfrak{B i}$ er mu fardige med de 70 liger，men har enonu en lantgere Beriode af andre wigtige $\mathfrak{B e g i b e n b e d e r ~ f o m ~ ( B j e n f t a n d ~ f o r ~ w o r e ~} \mathfrak{B e}=$ tragtringer．De 70 Uger er blot de farite 490 Mar af de 2300 ． Trafter man 490 fra 2300，faar man 1810 tilbage．De $490 \mathfrak{M a r}$
 Yarstal $\mathfrak{R e j t e n t} 1810$ ⿹勹ar，jaa fommer man til den hele Pertodes Slutning． 1810 Mar fra $\mathfrak{y g} \ddagger \mathrm{ten} 34$ ef．Sr．bringer os til 5 giten 1844 ef．Fir．Saa hurtig og fiffert finder man Slutningen paa de 2300 Dage，naar man forft har fundet Den rette ßlad for de 70 Uger．

Men lagge enomu Merle til é $\mathfrak{B u n f t}$ ：De 70 Uger bar，jom bi har fet，De forite 490 Dage af be 2300．Diß̉je Dage par pro＝ fetiffe og betegnede egentlig talt $\mathfrak{Z}$ ar vberen玉ftemmende med den bibelfe
 ned de 70 Ugers $\mathfrak{F u l u b a r d e l f e ~ o g ~ e f t e r ~ a f l e ~ a n f e t e ~ w o r t o f f e r e s ~ f a m = ~}$ ftemmige Mening．We begundte i Maret 457 f ．Sr．og endte Maret 1844 ef． $\operatorname{Mr}$ ．，forubjat at Tallet er rigtigt，at ber birfelig ftaar to
 at fume bare $\mathfrak{A m l e b n i n g ~ t i l ~ b i d e r e ~ S t r i d ~ b e ß a n g a a e n d e . ~ S j e r o m ~ b e = ~}$ marfer Dr．⿹\zh26ałe૬：
 paa bet rente ent be 2300 Dage；Det findes i alle de trntte bebraiffe Hogaver， $\mathfrak{i}$ alle de Mamuffripter，der findes bos sennicott og $\mathfrak{D e}$ Rosfi $\mathfrak{i}$ beres Samlinger og i afle Slotidens Sberfettelfer undtagen den $\mathfrak{v a t i f a t f f e} \mathfrak{M} f f f f r i f t$ af Septuaginta（Dente har 2400，og den fol＝ ger Smmmadus，foruden nogle Mfifrifter，goorom Steronymus taler， der har 2200，fyilfe begge pieninnlig mad vare ligefremme そeilta＝ gelfer，ibet den ent legger til，og ben anden tager fra，faa at be operier Ginanden og endoa giber Mibbeltallet 2300）．＂（Chronology， BD．II，©．512．）

naar be beapnder 457 f 9 . for at faa $\mathfrak{T a l l e t}$ 2300. Gif $\mathfrak{B a n f f e l i g h e d ~ d e 马 a n t a a n e n d e ~ f a l d e r ~ i m i d = ~}$ lertio bort, yaar mant lagger Marte tif, at man for at faa 2300
 faa at Serioden bilde flutte forit den alleritdite Tag ill 1843 , jaafremt den begnurte med den allerforite Dag 457. Det ligger $\mathfrak{n u}$ i Dagen for alle og enthoer, at om en $\mathfrak{D e l}$ af $\mathfrak{A l a r e t} 457$ bar Genrumben, for de 2300 Dage begundte, maatte afturat ligejaa lang Zid af Yaret 1844 hentua, for de 2300 )2ar ende. Bi iparger Derfor,
 ben Dmftendighed, at de forfte 49 Mar bar beftemte til at $\mathfrak{b y g}$ ge Gaderne og Matren, erfarer man, at Tiden ifal regnes, iffe fra bet Dieblif, (Eara forlod Babylon, men fra den Stumb, Mrbeidet i $\mathfrak{J e}=$ rujatem virtefiş begumbte, og Dette funde fandinnliguie ifte fe forend i den 7. Maaned, d. b. i. Softer 457, fajom han ifte antom til Jerujalem †prend i famme Mars 5. Maaned. (6ara 7: 9. 5ele Werioden maa derfor naa til den 7. Maaned, altiaa Whpten, efter den jowiffe tid at regate, i Taret 1844.

De, fom gior Jnduendinger mod deme Epjatelfe af de profe= tiffe Tidanperinder, har i mante, mange Mar pleiet at imǵnegaa ${ }^{2}$ med den Jubbending, at „De 2300 Sage or iffe fomment tilende; thi Sioen er oume, og Serren er iffe fommen. (5rumben til, at Tiden gif ud ober 1844 , uber at vort 5 aab opfuldes, kan wi iffe bine noget om, Det er fand nof; men at ₹iden virfelig gled forbi er et Bedis for, at de 2300 Dage endm iffe er ubrumbre."

Dog Sider agter iffe paa Werfoner eller Teorter, og med den forfrerbelige $\mathfrak{Q e}$, hoormed den fremfilles, neomeier den undertiden paa den meit jummarife Mrade Memmefenez funftige Sjerneipind, hoor fjere de end er for bem, der har givet dem Tiluacelfe og for= parer dem. Saaledes ogiaa $i$ bette $\mathcal{I}$ ifferbe. lloen at agte paa deres forbreiede Mentuger, ber gjerne vilde fan Tiden til at ftanje $\mathfrak{o g}$ fulbburde Deres 9 )nding forubfigelfer, har den fortfat at bandre jin (bang hurtig, men jeont, indtil - indtil hoad? Indtil alle (Grrenifer er oberffredte, hoortil de 2300 Dage fan uditroffes, gg Gar faledes godtgiort, at acconte Dage er hemrumbe. Sad ingen oberfe
 at be endte $\mathfrak{i} 1844$, og lader Moditanderne reane fra huilfetjombelft Tidapuntt, paa hoilfet man fan trenfe fig, at ber er minbite Eligge af Kimefighed for at regne, eller goorfu ben vildefte Drommer furde
fiube paa at regute dem, - of er pag bliver oog vift, at den yoerfte
 regues fra moget Sibspuntt, der viloe bringe dem til at affluttes i den merberende sid. Wi figer derfor atter uben at mere mindite Tuibl om deme samitand Migtighod og moen at fryate for, at nogen med fato fant moditge dent: De essoo Dage er fuldende.

Ten bethonting gillde Exthering, Engelen rettede til Dantiel, er
 gener; fan fal helligommen fomme fil fin Bet ig̣ien |renfes|."
 Dens Kenfelfe famt med Sibsangivelion, bar bi furdet, iffe alene at man lettelig Kan fatte dette, men at den mabute Begivented meften er fuldobrbet mu. Wi ftamer derfor yer ent tort Stumb for at ober= neie den alvorafulde Stilling, bi er bragie $i$.
 Gimlen, det Sus, jom iffe er opreift med Gonber, hoor preferen tjener til Bedite for augergione Symbere, det Eted, howr fredy= $\mathfrak{r a n d e t ~ m e l l e n t ~ d e n t ~ f o r e ~ ( ~}$ for at frelfe Menteffet fra Mrdergang. Gat (;13; Gal. 85: 11.
 fra jamme, og at bet er den deri ubporte Ijencites Elutuiuğaft; at
 famt at naar belligobmmen er renfet, da er Barfet faroigt og Wlaten fuldobrdet. Da er den fore ved Sumbefaldet fattede Plan: at frelfe fan mange af ben fortabte memneffefoegt, jom felo vil bembtte
 fremad, bragt til fin endefige gifintning. Da er Der iffe langer nogen Made at erbotbe, og fra Trmen $i$ Fimtent Tempel lyber ben ftorfe思何, fom figer: "Det er fet." Mab. 16:17. Dig buad faa? Mille de retferdige er fifrede det enige $\mathfrak{z i o}$ og alle be ugudelige donte til dent ebige $\mathfrak{D o b}$. (ffter den $\mathfrak{L i b}$ tan ingen Dom forandres, ingent Lon forfpildes, ingen Etjcebne, feld Fortaiblefiens, afbendes.
$\mathfrak{B i} \mathfrak{G a r}$ ogiaa fet - og det er Dette, fout bringer Dommens
 Der ffulde betegne den fibite Sjentites Beghndelie $i$ den limmelfe Welligbom ( $\mathfrak{i}$ jeneften $i$ det allerbelitẹte), er ubrumben i vor egen Elagty Dage. ; 1844 endte $\operatorname{Dagente}$ og fiden belt Iid bar det
 ubicetter og mediprer, at ethoert Menmefes Sarafter proves; tyi det
beftaar $\mathfrak{i}$, at deres Synder forlades, fom fintoes ocerdige til at faa dem forladte, og beftemmer, fyem iblant de dooe der fifal opfaa, gnem ibland de lebende fal forbandles bed Sixft Somme, famt goem der af de DøDe faadel fom af de levende fan oberlades til fint Sfjobne og faa Del i den anden Dode forferdelige Scener. \{alle fan je, at en jaadan afgiorende Dom maa folde马, for berren fommer. Wbert Memmeftes Sag maa paafjendes efter det, fom er fet bed Regemet; enthoer faar Son efter fine Gjerninger. 2 Ror. 5: 10; 2lab. 22:12. § §hutommelfen̉ Bpger, der føres af be $\mathfrak{G i m n e l f f e}$ Sfrivere giftoppe, bil etfoert Menneffes Gjerninger findez

 Sverengitemmelfe med dem. Dan. 7:9, 10. Det vilde bare meit rimeligt at antage, at dette $\mathfrak{Z a r l}$ begnote med Memefteflagtens forfte Medlemmer; at beres Sag forft fulde underigges og Dommen foxtore, og fantedes pidere med alle de Dode, Slegt efter Slagt $\mathfrak{i}$ fronologiff Raffefølge nedad giennem Tidens Strom, indtil man

 afle de dodes Reguffab, honr fart Berfet naar til de lebende, ded man iffe; men fom for bemartet har bette alnorafulde Barf gaaet fremad fiben 1844. Forbillebernes $\operatorname{Zn}$ gg felbe Sagens Matur til= lader iffe, at $\mathfrak{H r b e i d e t}$ foregaar meget lange. I jine ophqiede Syner, i hbilfe Sohames faa, hoad der foregif i gimlen, ffuede fant
 Saaledes gaar in Sjemeiten fin Gang; Den horer iffe op, den benter iffe, og den man jnart for ebig vore affluttet.
§er ftant bi da; den finfte, ftorfte og meft alborgfulde Begtben=
 Blan er omtrent affluttet; be fibite Durebare $\mathfrak{H a r}$ af Provetion er naxiten tilende; 5erren er ner bed at fonme for at frelje dem, der er rede $\mathfrak{g}$ venter ham, og for at fonderfulupe de ligegyldige og vantro; og Dent ftore Miangoe - af, hoad ffal man fige om den! - ftana hiloet $\mathfrak{i}$ Bilofarelfe, tryffet af Befymringer og Forretninger, rajer affindig $\mathfrak{i}$ Forlyfteffer, er lammet af $\mathfrak{Q a f t e r}$ og har iffe et Dieblif tilobere for at intte til den alborwfulde Sambhed eller en Tanfe at
 omynggelig igge at undoige den Forbarbelfe, der er $\mathfrak{i}$ Berden for= medelft $\mathfrak{Z y f t e r}$, og berede fig til at ajenmemana den grumbige $\mathfrak{P r g}=$ delfe, $\mathfrak{n a a r}$ deres Sag fommer frem for den hoie Domptal fiftoppe!
$\mathfrak{B i}$ bil raabe entber, jom granfer $\mathfrak{B r o f e t i e r t e , ~ f i l ~ o n t h y g g e l i g ~}$ at logge Marfe til Saren om Ђelligdommen. § நefligoommen ier
 renfe bore Sjale $\mathfrak{i}$ Sydighed mod Den hqie Regel og Rettejnor for bor Bandel. Spladelfen af det gimmelfe Sempel eller Begnndelfent
 Engel begnnder at bajute. Yab. 11:15, 19. Wet Bort, fom ud=
 $\mathfrak{i} \mathfrak{A a b}$. 14, Det fiidte Maadebudfab til en Berden, fom er tax bed
 Sluffelfe i 1844, ibet Den vijer, at de miaforitod, hoad der f羊ulde ffe bed Elutningen af de 2300 Dage. Den harmonerer og oplnjer
 indhyllede $\mathfrak{t}$ et uigjentemtrengeligt Mintie. Den fremftiler tydelig
 ßlan i flare og fignme Iraf. Den fremfiller Dommens Birfelighed for os mere end nogen andeat Lare og bifer, goveledes di maa berede ba for at beitan, naar Dagen fommer. Den vijer, at bi leber $t$ Bentetiden og maa ftaa paa bor Bagt; thi bi ded iffe, hoor frart $\mathfrak{B a r f e t}$ bil blipe fuldend, ag Frelferen tommer. Waag derfor, at $\mathfrak{h a n}$ iffe, naar han fommer haftefig, ffal finde eder jobende.
(Efter at have omtalt de ftore Iildragetier, der ftaar $\mathfrak{i}$ zorbin=
 Del af 27. Bers om J̌erufalems puart paajolgende DDefoggelfe ned Den romerffe Magt jamt tiliibjt $\mathfrak{o m}$ fin Magts egen Doelaggelfe, der

 maxfingerne over 24 . Bers i bette תapltel, Gentyber til ben himmelfe belligboms Salvelfe (eller Snbvielje), far Srifus begnnde fin Benefte beri, og ikfe til, at $\mathfrak{M e s j i a s}$ feld fulbe jaldes, tan bevifes paa bet Flarefte. De Dro, fom er over=
 lige af be bellige, et Mbturt, fomifoty Befentus andentos om bet alfer= Gelligite i §elligoommen, men fom iffe i noget Tilfalde andenbes om en Werfon, mebmindre bette Sted fulbe vare en Mrbtagelfe.
 givented ibe 70 Uger, fom be opregues i 24. Ber马, var ben, at bet allergel= ligfte eller bet hellige af be gellige, sanctum sanctorum, ffulbe falves; iffe bet paa ̧orben, opreift med Seatber, men bet fande Tabernafel, $\mathfrak{i}$ Guilfet Sriftus, vor $\mathfrak{Y}$ pperiteprojt, inogif for os. Sritus ftulde $i$ det fanbe



Dr. Barnes figer i fite 彐nmurfninger om bette Sted, ferlig Orbene et allergelligite: "lubtryffet betyder egentlig det bellige af be hellige, bet allerholligfte. Det britges ofte i Sfriften om beatindre 5 elligbom eller ben Del af Tabernaflet og Semplet, jom indeholot pagtens Mrf, be toenbe Stentavier
 fan andendes om det Gele 5.us." "\#nbre har antaget, at herved tales om Mesjias felv, og at altja Meningen er, at han, fom var ben helligite, nu fulbe indoies eller falves fom Mresfias. Det er, fom 5engftnberg (Christology, B. IL, © . 321, 322), far vift, fandinnligt, at be greffe Sverix tere opfattede Drbet faalebē; men herimod er bet nof at indoenne, at bette llotraf aibrig andendes $\mathfrak{i}$ ©friften om Werfoner, igoorvel det forefommer mange Gange, mebminbre bette fulbe pare et eneftaaende (Gfsentpel." "Wet finnes mig berior en ligefrem og flar Ubtyoning at opfatte bet fom giælbende Eemplet."

Derfom man hapde fortaaet Qaren om den himmerfe 5edigbom, jaa vilde Det have friet napute Gfriftited fra den Dunfelbed, jom det efter enfelte Fortolferes Mening fynes at gave varet omgivet af.



## 10．Ikapitel．

 Daniel，buis Mann dar blevet falbt Beltjazar，og Orbet er fandt，og Trangielen bliver for ；og han forfod Sroet og fif foritand paa Synet．

Dette Bere forer os til det fibite af de Snner，der berettes，at Brofeten Daniel Gabde；og den ham mu medoelte Splyaning fort＝ fotteß gjennem 11．og 12．Rapitel til Bogens Elutning．©nrū̆ tredje $\mathfrak{A a r}$ bar． 534 f．Mr．Set：Mar bar folgelty henrumone，fiden Dantel faa de fire Bur i Belfazarz forfte Mar， 540 f．Fir．，fite Mar， fiden han jaa Proberen，Gjedebutfen og det lille Sorm jamt 8．Sapt＝ tela 2300 Dage $\mathfrak{i}$ Belfazary tredje $\mathfrak{A l a r}$ ， 538 f．Sr．，og fire $\mathfrak{M a r}$ ， fiden Dantel fif Dplysningen，fom berettet i 9．Bap．，om de 70 Uger

 beflede Sronten fom en §oflghedzbevinting af Ganz Broderiøn（5ntuR； og denne Stiding beholot ban til fin Dod omtrent to Gar fenere．Sa nu omtrent famtioig Perjerfongen Mambupa，Suruz＇Fader，ogjaa Dpoe，blev 5yrus Eneberfer ober ßrofetiens andet Rerbensirige 536 F．Sir．Sa bette regnedes fom hans forfte Har，maatte hans tredje⿹弋工二 vare $534, \mathfrak{i}$ hoiffet Saniel fif narbarembe Syn．Man antager，
at $\mathfrak{D a n i e l z}$ Dod indtraf inart efter，da han paa Derne Fid ifalge Brideaur iffe bar mindre ent 91 式ar gammel．
 foitelig Mrad aad jeg iffe，og $\mathfrak{\Re i g o b g ~} \operatorname{bin}$ tom iffe i min Mund，og iffe falvede jeg mig，indtil famfulde tre liger var til ende．
（En Randglofe fafer fitedetion tre $\mathfrak{U g}$ ger： $\mathfrak{U g e r} \mathfrak{a f} \mathfrak{D a g e}$ ， $\mathfrak{h b i l f e t}$ Uotrif Dr．Stonard mener her benttes for at fitle den om＝ talte $\mathfrak{I i d}$ fra de $\mathfrak{l l}$ ger af $\mathfrak{A} a r$ ，der omtales $i$ joregaaende Sapitel．

Woorfor nombgede dente Werrenz gamle Ijenter fig faaledes og foldt Sorg？Dieminnlig for De马 bebre at fatte det gubdommelige Formaal med de Begiventheder，ber fulde foregaa i berren Menighed i＊ommende Sider；thi det gubdommelige Sendebud，der bled jendt for at oplyje ham，figer（12．习er $)$ ：＂ひ̛za Den forfte $\mathfrak{D a g}$ ，bu bende dit פjerte til at faa Jndigt．＂Der bar altiaa entmu noget，fom Daniel iffe forftod，meal fom han inderlig guffede at blibe opinit om； men hbad var det？HDeat Tbibl en Del af det Smm，Gan habde hant fibit，Sunt i 9．Sap．，og giennem dette ogiaa Sunet i 8．夭ap．，
 bar，at han mu erfoldt mpiere Spfynuing on De Begiventeder，fom bal indbefattede i han jorrige Synery gobedtrat．

Man antager，at denne Brojetens Gorg bled ledjaget af $\mathfrak{F a j t e}$ ， iffe faaledes，at han fuldftembig afgolist fig fra foble，men at han fun bennttede de fimplefte Sobemider；han aad ingen laffer Mad；

 faaledes vilde gave bedblenet at fafte，dexiom hans Bon iffe var bleben bonhort，bed man iffe；men at han fortfatte dermed bele tre $\mathfrak{U g e r}^{\text {gen }}$ vifer，at maar han biofte，at gats Bon bar loblig，fa hante gan iffe op med at bebe，forend han bled bontyrat．

4．Berş．Sg paa ber fire og tyvende Tag t ben farite Manted，סa jeg var


 var jom et $\mathfrak{y n}$ at fetil，og gans Dine fom stbblus，og hans arme og hans $\mathfrak{B e n}$
 ber．7．Dg jeg，Daniel，jeg alent faa Synt ；be Mrend，fom var med mig，faa iffe Ennet，ment en for foriarbelfe faldt paa bem，og be flyebe og ftiflte iig． 8．Og jeg bled alene tilbage，og feg faa bette fore Synt，og der blev ingen fraft tilleage t mig，og min frifet farne blev forandret paa mig，faa jeg faa gelt itbe ub，


$\mathfrak{B e d} \mathfrak{F l o d e n}$ Sibdefel forftan Surente (5ufrat; Bulgata, Brac= ferte og $\mathfrak{A l t a b e r m e ~ T i g r i s ; ~ b e r a f ~ f u t t e r ~} \mathfrak{B i n t l e}$, at Wrofeten habde dette Syn paa det Sted, Goor diğje fader forener fig, iffe langt fra den $\mathfrak{B e r i f i f f e}$ Bugt.
(En meaet majeftetifif $\mathfrak{B e r f o n}$ beingte bed demm Zeifighed Daniel;
 gen af hans Rarbarelfe bar omtrent den famme fon den foletfe, Paulus og hans Redjagere betoges af, da Frelferen moote den paa Beien til $\mathfrak{D a m a f f u}$. $\mathfrak{U p}$. (5j. 9: 1-7. Dog var dette iffe Serren; thi 5erren fremtreder under Nabnet Mifael i 13. Wers. Det maa
 gel funde med Sandhed beffines fanledes? Der er en Del fulditwnoige Sigheder meflem dette og andre Sfriftiteder, fom flarlig bifer, at det bar Engelen (Babriel. $\mathfrak{S}$ Dan. 8: 16 fremtrader ( Babriel under $\mathfrak{R a b n}$, og hana Mode med Dantiel dentang frembragte natagtig jamme Birt= ning pan ßrofeten fom den i dette Sfriftited heffrente. Dengang fif (Sabriel $\mathfrak{B e f a l i n g}$ om at forifare Dantiel Synet, og fant lobede feld at fundgiøre ham, hbad der ffulde ffe i Bredens fibfte $\mathfrak{Z i d}$. (ffter nu at Gabe gibet Daniel al Den Dplygning, ban for Diebliffet funde taale, optog han fenere fit juerv $\operatorname{og}$ fortlarede et andet bepentligt Bunft ved Synet, fom newnt i Dan. 9:20-27. Dog erfarer man af 10. Sap., at der enomu var nogle Sunfter, fom iffe bar bleden fortlarede for $\mathfrak{B r o f e t e n}$, og bed $\mathfrak{F}$ afte $\mathfrak{o g} \mathfrak{B o n}$ iogte $\mathfrak{g a n}$ atter hjertelig at erfolde Dplunning om Sagen.
 nitg paa Dantiel fom den, Gabriels førite Mabenbarelfe frembragte, og ban figer til Daniel (14. Wers): „Dg jeg er fommen for at op= $\mathfrak{l y j e}$ dig om, hibad der ffal vederfares dit wolt $\mathfrak{i}$ de fidfte Dage," netop Den Splyaning, (3abriel fom nabut i Dan. 8:19 habde lovet at give. Wf dette fan man blot drage en Slutning: Dantel neobled at foge nderligere Splyaning om det Enn, fom Gabriel havde faaet $\mathfrak{B e f a l i n g}$ om at forflare, $\mathfrak{h a m}$. Allerede en Bang hawo han aflagt Dantel et jarligt Being for bibere at gibe Gam Undervinning, da han iogte demne med $\mathfrak{B o n}$ og $\mathfrak{F a f t e}$. Da han $\mathfrak{m}$ er rede til end tyerli= gere at modage Spligning pg atter foger den paa famme Maade med Ђeń́íit paa famme (Sjenftand, fan man paa ingen Maade antage, at ©abriel tiffioefatte den givne $\mathfrak{B e f a l i n g}$ eller tabte fin Brigt af Sigte og lod en anden (sngel paatage fig at fuldende kans ufulbbyrdede §berb. Srbene i 14 . Were vifer ogiaa flarlig, at den talende er den
famme (ntemlig (5abrief), fom i Synet i 8. Sap. lovede at ubfore fint Suerb.
10. Wers. $\operatorname{Og}$ fe, elt faant rørte ved mig, og den bragte mig ffialvenbe op paa miut $\operatorname{sina}$ og mine flabe Şenber. 11. Sg gan jagbe til mig: Dantiel, bu faate elffebe Manb! (Siv Ngt paa be Orb, jeg vil tale til big, og faa op, hoor bu Hod! Thi att er jeg fendt til dig. Og ba gan talte bette Oro med mig, fod jeg bavenbe op. 12. $\operatorname{Og}$ han fagde til mig: Frygt iffe, Daniel! Thi fra ben forfe Tag, סu ven§te bit jjerte til at faa Jibigit og til at yomyge big for bin Gubs Wajgr, er bite Orb horte, og jeg er fommen paa bite Srb.
$\mathcal{D a}$ Daniel bar faldent $\mathfrak{M}$ fmagt (fanlebes bliber nemlig Uotryffet bedovet i 9. Wers almindelig opjattet) ved (babriels majeitetiffe lldfende, mormer Engelent fig og leqger fin 5anto paa ham for at berolige ham og farfe fan til at taale hant Rarbarelie. San for= trefler Dantel, at gon er en faare elffet Mand. §oilken underfuld Erflering! -- et Medem of den memefedige Familie, en af jamme Slagt fom bi, iffe blot elfet $i$ ben almindelige foritand, hoori Gub effer Gele ßerden, fan han gav fin Spm $i$ Duden for den, men elffet for fin egen Del, og det jaa heitig! (5n jandan Ertlcering funde nof give $\mathfrak{B r o f e t e n}$ ormodighed, faa at han funde ftan, feld for Gabriels Qtapin. San figer enobidere, at fant er tommen for at fantale med ham, og han opfororer ham til at fomme til fuld Sindero, faa han funde forita hank Drd. Ta deat ljellige py elffede Brofet horte Deme Tale, ftod han beroliget, Dog endm beenende for den fimmelfe Engel. "Frogt iffe, Taniel!"; iorffatter (babriel. Gan habde ingen Grund til at frogte for ham, felb om fan bar et himmelfo Befen; thi han bar fendt til $\mathfrak{D}$ aniel, fordi han war jaure elfet, og paa fans egent itiderlige Bon. (Ei hefler bor Blubs folf til nogen Tid naxe flabif Frigt for nogen af dem, der er ubfendte for at birke for deres Frelfe. Dog bifer der fig blanot altfor mange en vis Tilbpielighed til at betragte Jefus og hats (Engle blot fom itrenge Metatienere, der oner 5nem og Gjengialdelfe, bellere ent jon Bajener, der arbeider ibrig for vor frelfe paa (5rumb af den Mednat og Riœrlighed, de neerer til og . Sabenbarede ent Engel fig legemlig for dem, faa bilde Snnet af $\mathfrak{b a n}$ flaa dem med Sfref; pg Den Tanfe, at Mriftus juart ffal tomme, og at de faf fremftilles for ham, nolder dem forngt og Befymring. $\mathfrak{B i}$ vil anbefale for fandante, at de lerer at neere mere milde $\operatorname{vg}$ venlige Foreftillinger on bet Forhold, hoort ben Sriftne faar til Sriftuß, Mentighedens 5oned, at erbolde noget mere af ben fuld= tomme Sjarrlighed, Der ortver al zrygt $\mathfrak{u}$.
 mærfning: "Daniel var nu, fom Biffop Memtor bemcerfer, tenmelig

 fan man iffe antage, at han lyar veret under 90. (Sammel fom fant bar, gan fan dog fit Sjerte hen til at forftaa de Mabenbariuger, der tibligere bar ham gibne, farlig Synet om Baderen og (5jedebutfen, fom man fan fijone af Det iolgende, og Derfior bad og faitede han
 thi en Engel bleb fend for at indoie ham $\mathfrak{t h i t e}$ ffitite $\mathfrak{T i n g}$; og Den, der bil ubmarfe fig i gubommelig תutiffab, maa efteritgne Daniel og barne fig til Granfining, Mfgoldented og Mndagt."
 fe, Mifacl, en af be formemte Fyriter, fom for at hixlpe mig, og jeg fif Sverfano Der hos תongerne af ßerfien.
 ftrata gibes tydeligt Suar! Saaledes gif Det mu med Dantel. (5n= gelen figer ham, at lant Sro bar harte fra den forite Daa, ban $\mathfrak{g a b}$ fit $\mathfrak{j}$ jerte hen til at forftan. Mfligenel beobled Daniel i Gorg og æafte at ficmpe med 5erren i fampulde tre Uger uden at bide, at $\mathfrak{j}$ er= ren habde gibet Mat paa gane Bon. Men hoorfor faledes da Tident ud? §o, Perfienz Songe moditod (5ngeten. Sbaret paa Dantels Bont forubfatte og medjorte en sanding fra ßerjertongens Side, noget, Demue maatte bebreges til at ubrette. Dette gialdt utbinfiomt det $\mathfrak{M r}=$ beide, han ffulde giøre of allerede havde begmot til fordel for $\mathfrak{j e}=$ rufalems remper og Spoerme, idet ham Bejaling on at bigge Templet bar Den forite $\mathfrak{i}$ Roffen af Dent, Der fluttefig forte til den virfeftge $\mathfrak{B e f a l i n g ~ o m ~ a t ~ g i e n o p r e t t e ~ o g ~ b u g g e ~ J e r u f a t e n , ~ b e d ~ h a i l f e n ~ B e f a l u g g ~}$
 (Engeten bled da ubfendt for at forman ham til at fortfatte Dette $\mathfrak{B a r f}$ oberensftemmende med (5uds Witje.

D, fyor (idet Begreb man Dog hat om de Fittg, Der foregaar $\mathfrak{i}$ den ufnnlige Berden med Weninn til Memeffene Mifferer! §er rutlez $\mathfrak{F}$ orhonget op, fat at fige, et Dieblif, og man faar et Glint af, hbad der forigaar der: Daniel beder; ねerbensaltets Sfaber horex; Babriel faar Befalitg om at ile Dantel til §jeelp; Berferfongen maa imidlertio trade $\mathfrak{i}$ Birfiombed, for Daniela Bon tan bejoare, pg Engelen fignder fig til Merferfongen. HDen ruibl opftiller Satan fine

Suæfer til Moditand; de made $\mathfrak{i}$ Berfiens Rongeflot. Mul de $\mathfrak{B e}=$ beggrunde, ber fommer af (Egenuntte og verbalig Statảmandaflogt, og jom Satan tan fette i Bebacgelfe, benytter han utbiblfomt i pderite Maal for at bebege Rongent til iffe at foie fig eqter Serrens Bitje, medens (Gabried gior alt, foad han kan, for at virfe i modjat Ret= ning. Songen bafler fid og did mellem frridende Etemninger; han noler og ubjatter. Dag efter $\mathfrak{D a g}$ foinder $\mathfrak{y e n}$, men $\mathfrak{D a n t e l}$ vedbliber at bede. Endmu bagrer Songen fig for at gibe efter for (Engelen; tre $\mathfrak{l l g e r}$ Gemrinder, og fe, en magtigere end (Sabriel indtager hant Wlads i Songens Slot, og Babriel aabenbarer fig for Dantel. for at giøre fam befjemot med, fyoor langt Sagen er fremffreden. Fra forit af, fagbe fan, bleb din Bøn hørt; men itigie tre Uger, fom du bar
 birfninger og hindret mit Somme.

Saaledes dirfede Dantela $\mathfrak{B o n}$; pg efter hans Tage har 5erren iffe reift nogen Sfrante meflem fiig og fit foll. De har endmu den $\mathfrak{F}$ orret, at be tan oplende ligejaa inderfige og birtiomme $\mathfrak{B o m n e r}$ fom Daniel og ligeion Jafob fjemipe med (Gud og faa Sberbaand.

Soem oar mu deme Mifad, fom fom (5abriel til llndixtning? Drdet betnder: "foan, fom er lig (bub", og den hellige Efrift bifer tlart, at den enefte, fom barer Dette 刃anna, er $\mathfrak{f r i f t u}$. $\mathfrak{J u D a s}$ (9. Bersis) ertlœerer, at Mifael er (Ertcengeten, Sperengelen. Erfeengel betnoer den oberfte (Fngel (eller (Fnglenez Furfe), og iforeliggende Striftited falder Gabriel ham "en af de formemite Fonfter". Der fan imiolertio blot vare en Crteengel, hoorfor bet anbenbart er urigtigt at bempte Drbet $\mathfrak{t}$ glertal, fom nogle giør; Dent ledige Sfrift felo gior bet arorig. Bautur (1 Thesj. 4: 16) figer, at naar 5erren fommer anden Gant for at opwoffe de døoe, ffal Sverengelens \%øit
 Joh. 5: 28. Yaar man fammenlignter dizfe Sfriftfteder, bebtifer de:


 ger, at Mifael er ©bud Son. I Dan. 10: 20 tatbes han „ederz Frypte" og i Dan. 12: 1 „Den fore $\mathfrak{F b r i f e}$, ber ftaar jom Bern for
 men iffe paa noget andet $\mathfrak{B e j e n t}$.

[^13]Det UDtryt，at Snnet，＂figter fil de fibjte Dage＂，gaar langt ino $\mathfrak{i}$ fremtiden g omifatter alt bet，ber fat nederfares（5ubz ofil netop i de fibite Dage，bifer thdelig，at de i gint Snn gime Dage，be 2300 ， iffe fan bethde egentlige Dage，men maa bare $\mathfrak{H a r b a g e}$ ．Se $\mathfrak{B e m a r t =}$ ninger bed Dan．9：25－27．

15．Berb．Og ba gar talte med mig faabanne Orb，venbte feg mit $\mathfrak{a r f f i g t}$ mod Sorben $\operatorname{vg}$ bled fum．16． $\mathcal{O g}$ fe，en af Sfiffelfe fom Memuefebpan rørte
 mig：Min §erre！Bed ভynet er fare ©merter fomne over mig，jaa jeg iffe har

 tilbage $\mathfrak{i}$ mig．
（Gn af be meft fremtradende Egemfaber bed Daniels §arafter bar Den omme 5 miorg， $\mathfrak{h a n}$ folte for fit $\mathfrak{F o f l}$ ．Da fan nut bar fommen til en flar forftanelfe af，at Synet varflede om Undertroffelfe og $\mathfrak{B i}=$ delfe，fom futbe fomme ober Menigheden gjentem lange Tider，bled han faa medtaget deraf，at hanz Stryrfe beg fra ham，at gan iffe langere funde aande efler formaade at tale．Sant i 16 ．Bere har utbibliont 5enblif paa bet tibligere Sin i 8．Sap．

 meb big！Bar frimobig，ia var frimobig！ $\operatorname{Og}$ fom han talte med mig，bled feg ftarfet og fagbe：Min ferre tale！Thi du har fituft mig．19．Og han fagbe： $\mathfrak{B e b}$ du，的orfor jeg er fomment til big？ $\mathfrak{D g}$ nu ffat teg venbe tilgage for at fribe
 20．Dog pil jeg fundgipre dig，hoad ber er optegret $\mathfrak{i}$ ©andgeds $\mathfrak{B o g}$ ．Og ber er iffe en enefte，iom ftaar mig fraftig bi mob bine，uben Mitael，eders forite．

Brofeten er endelig bleven fturfet faaviot，at han fan gore hele Den Medoeleffe，Engelen har at give．Sg Gabriel figer：„彐ed du， Gborfor jeg er fommen til dig？＂D．v．Ғ．：Wed bu，i hbillent genfigt jeg er fommen？Fatter bu mit Formanl，faa bu iffe langere frog＝ ter？§an meddelte ham derpaa fin Bejtemmelfe om，faajnart fom Meddeteffen var fulbend，at vernde tilbage for at fride mod ßerfiens Songe．Sroet＂mod＂er $\mathfrak{i}$ Geptuaginta meta og betnoer iffe（fiendtlig） $\mathfrak{i m o d}$ ，men $\mathfrak{i}$ fellesfan med，Side om Side med；d．v．f．，நerrenz Engel bilde ftille fig paa det perfiffe ßiges ©ide，faa lenge fom det laa $\mathfrak{i}$（Sude forinns Plan，at dette Rige ffulde beftaa．Ment，naar jeg brager ul＂，fortiotter Gabriel，„ie，da ffal Grrefentanos ourfte fomme＂；D．b．f．，naar fan undorager æiget fin Statte，og $\mathfrak{n a a r}$
(5) fomme dọ det perfiffe Gnedrelde falde.
( (inbricl medoelte derpan, at ingen - (Gub naturligbis undta= gen - fornden gam lande forftand paa de Sager, han mu bar ifard med at meddele ham, umdtagen Mifacl, fyriten. (Gfter at han habde futbogiont dem for Damiel, bar ber altian fire $\mathfrak{B x}$ ener $\mathfrak{i}$ Berbens $=$ altet, jom fabde Sumbfab om disie vigtige Sandheder: Taniel, Sa=
 buiffe det forite var Dantel, et Medem af Den menteffelige familie,




## 11. 1kapitel.

1. Bers. Sgian jeg fob hos ham fom Fixlper og fom $\mathfrak{B e r n}$ i Meberen
 ber opfan tre Ronger for Ferfen, og ben fierbe fial iamie ftorre Rigom end alfe, og naar gan er bleven farf ded fin Migbom, flat han opbybe alt imod (5rce= fenlands Mige.

Bi fommer nu til en Forubfigelfe om fremtidige Begibenteder, ber iffe er flcot i billedtige llotryt og segn jaaledes fom ©nmerne $\mathfrak{i}$ Tan. 2,7 og 8 , men fremiat for det mefte $i$ flare 5 oro. Ser fremftilles for $\mathrm{D}_{\mathrm{a}}$ mange af Berdenshitoriens marteligite stioragelfer lige Fra Daniela Dage til Berden Ende. Denue ßrofeti, figer Biffop Semton, fant man ogjaa troffende fige er en Borflaring og videre llotnoning of Synt $i 8$. Sap., hooraf ntat fer, foor flart han opfattede forbindelien mellem hint Enn og ßeiten af Bogen.
(Ffter Den Splysintig, at han i Tariug' forfte Nar ftod for ham fom Sjaxlper og Bern, bender Engelen fin Spmartiombed nod Fremtion. Sre Songer fifal enomu opfaa for Berfien; "opitaa" betnder: at regjere $i$; tre Songer jikube regjere $i$ Serfien, buormed Der utviblfomt hentnoedez til (enruä umibdelbare Efterfolgere, nemlig: 1) (5yrua' Spu Sambnjeä; 2) Bedrageren Smerdes; 3)

(257)

Den fierbe ffal famfe fig fitrre Rigom end alle de andre. $\mathfrak{D e n}$ fierbe תonge fra (Gnrus bar Xerrea, der var mere bergmt for fin Rigbom ent for fin zeltherredngtighed, og fom $\mathfrak{i}$ biftorien ind= tager en iximefalden>e ßlabs grundet paa det fitorartede zelttog, Gan iftandbragte og ledede mod Braferland, famt for den $\mathfrak{y n f e f i g e} \mathfrak{H}_{\mathrm{D}}=$
 lands Rige." Mdrorig gwerfen far eller fiden har der baret en faadan飞olfereīning i frigerffe Diemed. Jfalge நerodot, fom lebede paa dent Tid, beftod hans 5xer af $5,283,220$ Mand; og iffe fornviet med at opbybe Difen afene huervede han Sarthagos Borgere i Beiten $\mathfrak{i}$ fin rijenfite. De ryffede $\mathfrak{i}$ Mratien med en 5 ner paa 300,000 Mand og bragte fanfeod bats jamlede Strofe op til det naiten fabelagtige $\mathfrak{g n t a l}: 5 \frac{1}{2}$ Prillion. Da terres oberfurde dente Folft= magfe, ffal lyan have greot ded Tanfen om, at iffe en af alle disje Mrent vilde vere fitive om 100 Atar.
3. Bers. San fal ber opfaa en verbig Ronge, og han fal berfe med for Magt og giøre efter if Bilfe. 4. Sg fom gan taar, fal bans Mige fouberbry= bes og beles mod நimlerts fire $\mathfrak{B i n b e}$, dog iffe til Gans (Efterfommere og iffe med Den Magt, hoormed han havbe berfet; thi hans æige fal oprytfes og tilfalbe anbre enib bem.

5nad der fremitille $\mathfrak{i}$ disfe ßera peger thdelig hen paa Mieran= der $\mathfrak{o g}$ hans $\mathfrak{F i g e s}$ Deling. Se i den $\mathfrak{A l n f e n n i n g ~ S a p . ~ 8 : 8 . ~}$ सerres var ben fidite perfiife Ronge, ber giorde subfald $\mathfrak{i}$ Grafen=
 periiffe §erifericede $\mathfrak{o g}$ frrata forer $\mathfrak{H l t r a n d e r}$ den Store frem. Gfter at have tuldtaftet Det periiffe Rige „bled Megarber fuldifterndị̆ (Ene= $\mathfrak{h e r f f e r}$ berover $\mathfrak{i}$ den fuldefte ltditrafning, hbori nogen perififf $\overline{8}$ onge
 ftort, faajom det indbefattede „Den fithrite Del af den da fiendte be= boefige ßerden"; pg han giorde efter fiim Bilje. Denne hans $\mathfrak{B i l j e}$
 Dqd, og fans forfengelige og crgierrige ßlaner formørfede $\mathfrak{p l u b j e}=$ fig, fulditmondig og for beftandig. אans æige bled deft, men iffe bland hans ffterfommere; Det bled opryftet og tiffarot andre end
 fommere falone fon Dife for hane fornemfte zeltherrers Stininge og 2ergierrighed; end iffe en af Meranders 2et lod man aande paa Yorden. Saa fort er Doergangen fra den jorbiffe 2eere hipiefe $\mathfrak{Z}$ inde til $\mathfrak{F o r g l e m m e l f e n ~} \mathfrak{g}$ Dgent dybefte affgurb. Riget bleb


Zlerander finder Darius $\delta \phi 0$.
 madfe jarere de meft argjerrige og liftige, tog digie Iele i Befio=


 bønme.

Syben Songe pg Mordens Sontge heutnde til mange Gange i Reften af dette Mapitel; Det bliber til Wropetient porfaneife derfor
 Meranders Bige deltes, lan de forifjellige Dele moo Simlenta fire Binde: Dit, Bejt, Mord og End, diaje Fele naturlignis at regne fra
 veftenfor $\mathfrak{P a l x i f t i n a , ~ m a t t e ~ j a n l e d e s ~ v a r e ~ d e t ~ b e f t i g e ~ \Re i g e , ~ d e t , ~ f o n ~}$ Ia $\mathfrak{i}$ Rord, Det nordige, det $\mathfrak{i}$ Dit, Det gittige, og det $\mathfrak{i}$ Syo, det
 des: Sasjander havde (Grceferland med tilliggende Rande i Reft: Snfimatus habde Irafien, fom dengang indhefattede Sturafien tilligemed Randene bed Sellewpont og Rosporus, notd for Sodelato;
 Gabde 2egupten og gabolandent i Eub.

Under de Sirige og Smbertninger, fom $i$ mange $\mathfrak{A}$ arreffer fulgte paa linanden, fiftedes ovennconte geografife (brcenfer buppig eller ubflettedes, toet de gamle fjertedes, og mue optom. Ment hbilfe Forandringer ber ent indtaf, mata bigix Migets forite Dele bere afgiorende for be Manne, fom ntennte Strog fenere maatte antage; i $\mathfrak{a n d e t} \mathfrak{F a l d}$ gar man ingen faft liegel, gowrded man fan beiledez
 fom til at indefabe bet Ramomueade, fom forit ubgjorbe det
 famme Uandomrade, girctoe for Morbens fonge; foiffen Magt der end bejad be Rande, ber forit ubgiorde det fudlige Rige, maatte denne ligeledes den hele Tid giofine for Sndent תonge. Sun difie to nexomes, fordi de alene fenere omtales i Propetien, og fordi $i$ Birfefigheden nejten hele Mleranders Rige tiffut git op i disfe to Mfdelinger. Sagfander befciredes memtig meget inart af $\mathfrak{g y f i m a f u}$, Goorpaa hans Rige, Grefenland og Mafedonien, Yagde ind under Trafien; Snjimatue paa den anden Side Laa under for Seleufus, $\mathfrak{h b o r p a a}$ Mafedonien $\mathfrak{d g} \mathfrak{I r a f i e n ~ l a g d e a ~ i n d ~ u n d e r ~ S y r i e n . ~ \Re a ~}$

Dàn. and Rev. - Danish-Norwegian. 17
bar man Weicn anben til Sybutugen af foreliggende Efriftiteder:
 (syperin, कonitien, farien, (5yrene med mange $\mathbb{Z}$ er of Byer itro under

 Eeptuaginta buerfatter dette Wers faledes: „S Songen af Eonden
 ober beant." Dette man afalde Eeleufus, der, jont allerede nedont, ffter at bave funtet Matedonien ang Irafien til Sbrien fom til at


 Tattern af ©ndens ronge fal fomme til Morbens Ronge for at fifte gorlig: men han ffal iffe betgolde :Mmens ßrait, og goerfu han ful golbe ©tand eller Gans $2(t \mathrm{~m}$, ment hun og de, ion farte gende derben, og ban, fom avlede bende, og han, foun tog bende, fat gives hen i be beftemte ziner.



 forfonte fin forrige suftru Zandice og fine to Eumer fant cegtede
 mown fin Tatter til Matiofus, bet gan med bende fiantede en be= tubelig Merogift.


 med hendes Bom, grebet af (biffob, pog optog dem tạjen bed Soffet.


 modige Sind atter fulloe lade hende falde i lluade pg falde Beremice tilbage, dy da lyun fitorte, at intet mindre end Toden fumbe fifre bente mod ell fandan Mhulighed, lod hum ham fort efter forgifte; fants Wftom med Berenice fughte heller iffe efter ham i Megjerintgen; thit Qandice fthrede bat jaa, at hun fiftrone fin exdofe Enn, Eelenfus Sallinifus, Irbuen.
 Gone forgivet fin Mand, ?ntioths, loo Qavdice vgfa Berentice murde.
" Og de, fom forte hembe Derhen." Sendes aguptiffe suinder og Tjentere bled nemfig i MRengoe ifjelflagne tilligemed bende, toet de fogte at forpare $\mathfrak{G e n d e}$. ${ }^{\circ} \mathrm{Og}$ fan, fom ablede hentere" (Fn \%and= gloje $i$ den engelfe Bibel har Srdene: "lyom fun anlede"; ס. b. f., ypudes Ean mprdedes pan famme Tid ifolge Befaling fra Qaodic.

 og forfonrede hende.

Men en fandan Ugubelighed furbe iffe Iange gaa uftraffet ben,


 og fribe mod bent og faa Voeryaand. 8. Ogfa beres ©uber med beres fipbte




Trevite Slud fra hendea (Berentices) Rodor bar hendeả Broder,
 meus જiladeffu, paa 2cguptens fongeftol, forend han i brcendende Begicer efter at breme fin Spiter Berenices $\mathfrak{D}$ od reifte en umandelig
 Sand; thi demue tilligemed fin Moder Sadotice herifede i Eyrien. Dg han overbandt bem, faa kan enoog erobrede Enrien, Giticien, be pore Dele af Zandene binfides Gufrat og neften hele Miten. Men da ban horte, at der bar feet Spror i 2 Egnpten, gg yan af Den (Grumb maatte bende hjem, pinndrede han Seleutuz' Rige og tog 40,000 Talenter i Splo famt foftbare far tilligemed 2500 (Gubebilleder; blandt diafe.


 Taf for, at han fanledes efter mange $\mathfrak{A x a r}$ zorlob habde givet. Dem Derea fangne Guber igien.

Dette er ifdge Biftop Meroton நiteronmmua' Beretning i Modrag af ganle wiftorifere; men, figer han, ber er enom Forfattere til=
 ptanus friver: (sfter at Raddice .havde drabt Gutiofus fant Dernaft

 $\mathfrak{o g}$ ryffede frem lige til $\mathfrak{B a b y l o n}$. 㓩 $\mathfrak{B o l n} \mathfrak{b}$ erfarer $\mathfrak{m a n}$, at $\mathfrak{B t o l e}=$

 indog Etaden Eetacia, der fan en Isl War goldes bejat af gequp= tertongens Barnifoner; juatedes ryttioe gan ino i Rongen af Rordens
 alt Qandet fra Iaurnabjerget lige til Snden noen Suerdiag; min

 indatag hele Eeleufus Rige, bar gan iffe bleven faldet tilbage til Qegupten dod ell Epitmo injemmet. Elbena honge fom jaaledes
 han foldt fin befan flere llar end Romen af Rorden paa Iromen:


10. Wers. Eg hans Esmat fat yppe Setio of famie ent Mangof fore Sare, og en af dell fifal brage ind og overifumme og overifylle, og haut ifal dende tilbage, og be fital fare frig iubtil banc jerituing.
 Del dertuod out én, i (Eutal. Eetutuz Sadinifus' Eumer bar Ee=

 colote ai dem, Eefentus, befted forit Eromen og famede en for Marnode for at ajeminde fit 六aders berredomme; men da fon bar
 toen Wenge og iffe funde fiploe fiu ber i ghe, bled gan forgiftet of
 Duefigere Broder Matiofus den Etore ubranhtes derpan til $\mathfrak{F i}$ onge, ober= tog Befalingen over 5 arem, ajemerobrede Seleutia og gientandt ©a= rien, idet fan giorde fiag til §erre duer enfelte Eteder bed §jcelp af froderige Sorenstomfer, doer arbre ved Baabemmagt. Eerpaa fulgte en Babbenfilftand, under hoifen beage Barter underhandede om $\mathfrak{F r e d}$, ifporvel be berede fig paa frig, boorefter Gutiofus bendte tilbage, overbedoede $i$ et Slag Mitolans, den agnptiffe feltherre, og tomfte enoog paa at anffe ind i fefos pegupten. פan bar den ene,

11. ヨers. Da fan Sgbens תonge vorde forbitret og brage ubog itribe med



 efterfulgt fin Rroder i Suriens ねegjering．5an bar en brift ober＝ dandig og laftefuld Fonjte，men bled tilfidft baffet ned llofigten til，
 for de $\mathfrak{I a b}$ ，han fadde lidt，og den $\mathfrak{f a r e}$ ；fom truede $\mathfrak{h a m}$ ；og fant ryffede op fra 2 egapten med entalrig foxr for at famfe den furiffe Songe $\mathfrak{F r e m r n f n i n g . ~ \Re o r d e n s ~ S o n g e ~ f i f u l i d e ~ o g i a n ~ o p b y d e ~ e n ~ f o r ~}$ Maxgoe．Sifuge Bolyb belob Matiofus＇jar fig bed denne Reilighed til 62,000 Fodiolf og $6,000 \mathfrak{R y t t e r e}$ med 102 （5lefanter． $\mathcal{F}$ ©laget led $\mathfrak{F u t i o f u s ~ \Re e d e r l a g , ~ o g ~ h a n s ~ ந a r ~ b l e d ~ o b e r e n s f t e m m e n d e ~ m e d ~} \mathfrak{B r o}=$ fetien gipet $\mathfrak{i}$ ©bdens Songes 5amb． 10,000 Frodfolf og 3,000 Ruttere bled paa Balpladjen，og over 4,000 Mand toges tilfange，
 Dobbelte $\mathfrak{A n t a l}$ fodforf．

12．Bers．Sg Manngen fan reife fig，hans פjerte hommodefig，og Gan ital falbe Titufinder，men iffe vorbe itcerf．

Btolemæus bar iffe flog not tif ret at benntte fin Seier；ifac fald
 fornwiet med tun at rette mogle 玉rufler fluttede han zred，for at ban helt funde ofte fig til Tilfrebsfitlelien af fine onriffe Ridenfaber
 der laa han under for fine Safter，og，glemmende det fore 刃ann， Gan funde have vumbet，fpilde han fin sio i Beflemet og Uterlighed．

Sant Sjerte hobmodede fita ned hans yefo，ment han bar dog langt fra at blibe magtig derbed；thi Den fammelige Maade，hovr＝ paa ban benpttede fit §elo，bragte hans eque luderjaatter til at giøre Dpror imod fam．Jmidertio lagde fans §jertes §ownod farlig for Dagen $\mathfrak{t}$ hans eremgangmande ligeoner for $\mathfrak{j}$ oberne． San fom nemlig til Jerufalem，amitillede Dfringer der og gabde megen Quft til at fomme ind $\mathfrak{i}$ Templete allerhelligite，toertimod den for fint Sted giœldende menneffelige og gubdommelige $\mathbb{Q o b}$ ．Rigtig＝ nof jif man med ftor Banfeelighed tounget ham til at affan Derfra； men da han forlod Stedet，bar han rapende forbitret paa hele ben

 Mferanders Tage af，og fowr de noo Forrettigheder fom de meft begunfigede Borgere，bled under denne forføIgelfe ifplge（5ujebius
 og bette Blodbad paa Soderne egnede fig fifferlig iffe til at furfe ham $\mathfrak{i}$ gans beqjeritg, men tuertimod parere til majten at berede dent futofondige litidergang.
13. Werß. Ef Rorbens fonge fal tomme igien og opftille en Mrengbe, fitrre end ben iørite, og naar Ziberne, uogle $\mathfrak{M a r}$, er tilende, ifal gan fomme med en for fiar ng med meget bobs.

Te i dette Wers formojagte Begiventifder fulde tildrage fig, "taar Siderne, mople Mlar, er tilende". Ien mellem \$tolemans filopater og
 af lumandelighed og llojocovelier, og efter ham fulgte hans Son Wtolemxus (5pifanea, fom dengang lun var et 4-5 Hars gammelt Barn. (Efter at witioluz $\mathfrak{i}$ sobet af den jamme Sid fabde under= tryffet Spror $i$ iit *ige og abet de pitlige Tele aj jamme, habde han en Stum frie fander tif at foretage fig, hoad det futide vere,
 anfaa dette for ell altior god Qeiligfed til at ubvide fit Werredomme til at lade den ạa ubemttet hen, reife fan en umaadelig ⿹\zh26er, "ftarre cho den forite" (thi han hadoe famlet mange Zropper og
 ten, idet han bentede at binde ent let Eeier ober den umnndige Songe, - med lobilfet Seld faar man fuart je; thi mbe obrbiflinger
 fremtrader paa sifturiens Efueplad.
14. Wers. Sgi be Eiber ffal mange opitaa mod Sybens Ronge, og $\mathfrak{B o l b s}=$ mand af bit folf ifal reife fig for at fabfaite ©nnet, og de fat falde.

Sutiofth nar iffe den eneite, der reifte fig mod den umbndige
 Kerfon og i hans Sted ledede Wigets Neftyrelfe, bar faa lasagtig og fry i ldowneffen af fim Mragt, at de Wrobimer, der for bar under
 og Indobggerne $i$ glterandria, der ggiaa reife fig mod afgatofles, 100 ham felb, hans Softer, han midoder og deres forbundafaller orabe. Waa jamme Sid fluttede Mafeonerfongen Filip jorbund
 imellem, hoer af dem med det Maal for Die at fumt tage de Sande, der laa ucermeft og befoenmeft til. Dette var da en Spftano mod

Endena Sinuge tifitraftelig til at fumbarde krofetien of wour Tviol netop det, fom wrofetien pegede hen paa.

Der optrceder mell mi Maut, "Moldentend ai dit Folf", egent=


 fuld 5aft i indre siraft og bore Etyrte, iDet det mu ng da forfigtig ubfrafte fine $\mathfrak{G m}$ me for at prove fin Mandom og Arigerougtig= $=$


 ( Gang. Fora mu af fanar Tomernamet paa jiftoriens Zitelblab, beftemt til gjement lange Tider at meftre Begibenhedentes Bang i
 Gilde.
ßom talte; $\mathfrak{o g}$ Surien og Mafedonient exfarede fuart, at beria Dront vilde fan ell andell Metning og et andet 3ndhold. Momerne lagde fig imellem til forbel for den unge ?(gguptertonge, faít beitemt paa, at fas ffulde beffyttes mod dent ludergany, lintiofus og zilip tifterntte hant. Dette ffede 200 f. Sir. og par en af be forfte (bange,
 Rollin giver folgende torte og thoelige Beretring ferom:
"Suriens Songe $\mathfrak{A n t i o f u s}$ og Mafedoniens Songe fifip habde
 Dagen, yoor det giabt nowonte Serfere suteresfer, og bar bed alle Mateoninger rede at biftaa ham. Sife fajuart bar han imidlertio
 nefeligheds og æetfordigheds Qobe fintote iffe at forfturve i Befibdel= fen af zaderens Mige, forend de piebliffelig futtede et forntyderiff Forbund og opmuntrede fitanden til at faffe den fovmasige Mrbing afpeien, for derefter at defe hans Serredomine fig imellem. oilip fulbe hade Sarien, Sifyen, Etroget om (5urene famt 2 Equpten; $\mathfrak{A n t i}=$ ofus alt det porige. $\Im$ dente benfigt ryffede fibitucente ind $i$ $\mathfrak{S o l e}=$ Surient $\mathfrak{o g}$ salwitita og erobrede i mindre ent to feltog helt og holdent de to Brovinfer med alle deres Byer og mberliggende Etrog. Deres Brode, figer Rolyb, vilde iffe have varet fuldt jaa aabentar, om de fom Thramuer habde beftrebt fig for at befmyffe fine Forbrbdeffer med et eller andet Waffud paa Sfromt. Men faa langt fra at giøre dette, bar deres Hretferoighed og (Srujomhed jaa
ffamlas, at man om dem jagbe, hoad man frobaurlig figer om friffe: Stignt af famme $\mathfrak{l a t}$, lever be ftorite af de mindite. Man itulde, fortiotter jamme $\mathfrak{r}$ orfatter, naar man jer Eampundets belligite Zobe fan aabenfujt frcentede, fole fig friftet til at bebreide foripnet, at bet forlobler fig ligeghldigt og ufoliont figeoverfor de meft redfelsfulde forbrndelfer; men serrent retjordigajorbe fulditembig fit forbod, Derbed at han fraffede de to songer efter beres fortienefte og fitllede bem frem fom et (Etsempel, ber i alle fommende Sider maatte fircmme andre fra at folge beres (Etsempel. Ifit medens de paniede pan finftevis at berove et joagt og gixelpeloft Songebarn dets Rige, reifte forfonet \%omerne imod dem, ag disfe fuldaftede fulditen=
 i naften famme (flendighed og Mfmagl, fom de fawde tiltentt den umbndige Songe." (Ancient History, '3. XVIII, Sap. 50.)
" $\mathfrak{F o r}$ at ftadfafte Enter." $\mathfrak{D a}$ Romeme mere end nogetfom=
 Kentndes her til deme deres forite $\mathfrak{j}$ ubblanding i mownte Rigers Mellemverrende fom det, ber ftadfeftede eller faftilog Sandheden af det Enn, der formbjagde en fadan Magts Tilbcerelie.
"Og de fifal falde." (Enfelte tuber Dette om Dem, Der nommes it Berfets forjte $\mathfrak{T e l}$, $\mathfrak{d g}$ fom fulde ftan frem imod Songen aj Ey= Den, andre om de habute Boldmand, nemlig भomerne; i begge Silferbe er det rigtigt; thi buis llotroffet giolder dem, Der forband fig imod Btolemous, faa er det fur altion jand, at de falot hurtig; giœlder Det Derimod Momerne, er fun Forboroet det, at ßrofetien faa fremad mod den Tid, da deres Magt fuide fuidaftes.
15. Sers. Sg Rorbens Fonge far tomme og optaite en Bolb og indage en ftartt bejeflet ©tab, og Sybens अrme far iffe bolbe Stand, og enb iffe bans ubvalgte Folf har nogent sraft til at goloe Stand.

Bargemalet for 9egupten unge Bonge betroedes af Det romerffe Senat $M 2$. Emilius Repidus, der uburente en gammel erjaren Miniffer ded famme 5of, Griftomenes, til hats Barge; og demmes forfte §anding var, at han tog fine forfoldaregler mod de to for= $\mathfrak{b u m b e}$ fionger, Fillip og Ontiofu, Der truede med at gipre Gndfalo $\mathfrak{i}$ Sandet. Derfor affende kan en betjendt retoliff General, Sfopab, fom dengang ftod i aguptifi Ijenefte, til fit fobeland for at reife
 rebe han ind $\mathfrak{i}$ Walwitita $\mathfrak{g} \mathfrak{R o l e}=$ Surien og twang Gele Jubra til
at falio tilfode for det requptiffe Ecepter, medens gutiokus var op= tagen med en Srig̣ mod ?(taluz i Silleafien.

Eanledes bled da Sagernes Stilling dent, at ふ̌mbholdet af oven=


 Efopag invo ham. Begue Sare mades ped Sorbana Silide. Sfopas bleb flagen, Forfulgtes til Sibon og befeiredes ler ftreft. Man fendte
 affed for at iprontge Befeiringen, Dog til ingen Rutte. Stopas
 getmodens guftre Spagelie, og matte tifiopt obergibe fig paa det ftanmelige Bilfaar fun at betyotoe Qivet; hoorpaa gan med fine 10,000 Mand, negue og berovede alt, fiif 200 til at drage bort. Dette var, lyad der mentes med lidernffet, at shordens sionge "ffal indtage an ftertt befoftet Stad"; thi baabe paa Grumb af fin Be= liggented og fine forfbarmioler var Sibon en af Datidens fterfefte Byer. Eafedes fom Sydent ?rme iffe til at holde Stand, „end iffe hanz ndualgte jolf", hom Sidens Surge hade balgt, nemlig Slopas med fant retoliffe Tropper.
16. Wers. $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}}$ ben, fom fommer imod gam, fatal gixre efter fin $\mathfrak{B i t i j e}$, og ingen ffal goibe ©tand for gant og gan fal fefte fod i bet beilige Rand, og for= dervelfe er $i$ hans §aanb.
 Qutiofur heller i⿰fe ftan for Romerte, da de un fom imod ham. Jutet Wige formanede lentgere at trodje deture Magt, der var ifin Spfomft. Surient erobredes og lagdes til det romerffe Sherde, da \&ompejus 65
 til en romerff Wrobing.

Samme Magt fulloe ogfaa trebe op $i$ det herlige Sand op bringe
 derne, $\mathfrak{A a r} 161 \mathfrak{f}$. Sir., fra hniffen Sio det indtager en fremragende Stilling i den projetiffe Salender; Det fom Dog iffe til at obe nogen Metantuludighed ober Jubcea ifolge nogen egentlig (5robriug for 63 f . Sr. og da paa folgende Mande:

Efter 'ßompejus' Iilbagetomft fra Toget mod Mitridateß, Songe
 Srone; deres Iviftmaal forelagdes fompejun, der fant indiaa

Det uberettigede $\mathfrak{i}$ Striftobulus' Srav, men gjerne wifbe faa en $\mathfrak{A f g j}=$ relfe i Saucu ubiat til efter bet Tog, han lemge habde puffet at giøre til 9 rabien; fan lovede derpaa at vende tilbage og afgiøre deres̃ Meffemwerende efter Ret og Billighed. Mriftobulus, der anede $\mathfrak{P o m =}$
 Lluderfantter og beredte fig til et fraftigt forjoar, beftemt paa for enffor Pris at ferode dent Srome, hat forudiaa, man bilde tilonmme en anden. Wompejug julgte den flugtende lige i beetene. Da han
 git ham imboe bag foriogte at tomme til en mindelig parftanelie ved

 Dater afited for at modage Wentgene; men da demue Bicehrerforer
 at Buen iffe vifoe vedfiende fia porliget.


 Tilfocugere bifoe forfoare Etedet, ⿹\zh26ntamus aabne Bortene. Sa fioftranate lowde den ftorfe Tilflutning og fif fin Bilje igjennem,
 hangere traf fig tilbage til Sempletás Bjerg ligejaa fajt beftemte paa at forivare bette Gted fom Woupejus paa at poelagge det. Effer tre Maaneders forlob fiit de en fan pasjende Rabning i Muren, at man fumbe foretage en Etorm, Der foretoges med Sverd ishand. I det paapolgcibe redfelafuide Blodbad faldt 12,000 . Wet var et Kjertegribende Em, bemarter Siftorieffrideren, at Wrafterne, der i famme Stumb forrettede Gubatienefte, meo rolig gand og uroffeliag Sindzligeorgt fortfatte fin wante Bjerning woen tifinneladende at lagge Marte til den bilde Tummel, medens paa alle Kanter Deres Bemer bled mardede, og ofte endog deres eget Blod blandede fig med Derez Diferonta.
(Fiter at habe gjort (5nde paa Kirigen lod ßompejus Jerufalema Mure nedrive, lagde flere Byer, font for habde ftact under Jubaa, ind under Sbrien pg paalagde §oderne Slat. Saalede $\mathfrak{t o m}$ Jeru= falem for forfte Gang bed (Erobring i den Magte saano, ber ffulde Golde det herlige Zand i fit Jerngreb, indtil det lawde bragt fuld= ftendig forbarbelfe over det.
17. Bers. Sg han farl rette fit Mainn til at fomme med hele fit Kiges glagt, og et frorlig har han med fig, og bet ffal hant bringe iftand; og ent Noutbe, fin Datter, fal han give ham, for at hun fal volde Jorberveife, men bet ffal iffe fomme iftano og iffe lyffes gam.

Biffop Merutor overicetter Dette Wers paa en amben Mande, der fines thoeligere at ubtryffe Meningen: „fan fal dgiaa vende fit $\mathfrak{M n =}$ figt til med Magt at tomme ind $i$ Det hefe Rige." 16. Bers̄ bragte
 Gabde underiagt fig Mafedmiten og Trafien. Segppten bar af Mter= anders "hele Rige" det enefte, Der elionu iffe par bragt til Qudighed under : Monterbaldet, jom mi vende jit ghifigt til med Magt at ryffe ind i nemate Sant.

 $\mathfrak{h a n t} \mathfrak{T}$ fitamente bar bet forudiagt, at of fuldoe gifte fig jammen og regjere $\mathfrak{i}$ forenting, og fanfom de dar unge, ifulde de fililes i Momernes
 fom Brerge for de unge $\mathfrak{A r b i t g e r}$ tif $2(E q u p t e n$.

Da iffe longe efter en Tuift brod ad nellem Pompejus og ©ajar, leveredes det beromte Glag ded Farfalus meltem de to foltherrer. Pompejus fliggtede efter fit gederlag til gegnpten. (5ajar fulgte ham

 tog derfor det Fompejus tioligere givne 5yero fom Brerge for $\mathfrak{B t o l e}=$ maus og sleopatra. gan fand 2egnpten i Spror bed inore Mro= ligfeder. Btofemæū og Sleopatra var blenem forbitrede paa ginanden, og hun var bleben berobet fint Mndel i Regjeringen. Deßuagtet landede (Exfar udet betantuing i Mexandria med fin joage Etyrfe, 800

 frrafferig til at bolde Stillingen, og da han iffe funde fomme fra

 fan fuart fom muligt faulde fomme liam til lubfotutirg.

Baa den hommodigfte Mrade whtedte ban Befating til, at stole=
 fan fine Iniftemal afgiorte og jan frie fig efter bans ふjendelfe. Eom et uaffongigt æige betragtede 9 egnpten Deme hownodige $\mathfrak{B e}=$ faling fom en Fornarmelfe mod fin fongelige Breroighed, og $\mathfrak{i} \mathfrak{F o r}=$

 habde ftillet fine $\mathfrak{B}$ 名m under Eenatets og Romerfolfets Biargemaal, hniš Gele Mmoighed mu laa hos fam i Egenfab af Roniul, famt at fant $\mathfrak{E}$ Egenffab af Barge fabde ret til at domme dem imellem.

Eagen biev bam endelig forefagt og ©agiprere ubnamate til at
 ftore romerffe Grobrer $\mathfrak{l g a b d e}$ in foage Eide, tenfte, at gun med fin perfonfige Efjorfed nilde opmaa mere i Retning af en gunftig $\mathfrak{L o m}$ ent bed wogen, felv den bedite, Eagiprer. For ubemartet at fomme


 tede det op paa fine fertulifife Efulore og jogte derpaa til det $\Re u m$, Gajar beboede. Inder Waftud ai at gave en foraring til den


 for $\mathfrak{b a m}$ ! ⿹an bled faa langt fra ured over deme Sity, at fan med
 et Bacent ganffe lod fig paavirfe $i$ den formitifed Metning, figer Roditr.
(Safar beitemte endelig, at $\mathfrak{B r o d e r e n} \mathfrak{g g}$ ©afteren ffulde intage
 fom var forite Etataminiiter og havde veret det bexientige \%edifab, hoorved man iogte at fierne Sleopatra fra Zronen, fragtede for ofolgerne af, at funt blev gjenindfat, og begnubte derfor at daffe Efinfuge og żientlighed imod (Sajar bed blandt den labere Befoff= ning at iprexe det Fingte, at denue habde til seniigt bed pasjernde gateoning at oberlade Rileopatra Enebaldet. Terpaa fulgte da frart et aabent Dprar, og Qffitlas med 20,000 Mand ryffede frem for at jage ©afar ud af Mleraurbria; men Demne fordelte Eliggtig fit fille
 Ffefighed $\mathfrak{U}$ ngrebet tillbage. 2eggnpterne foriggte $\mathfrak{D a}$ at poelagge $\mathfrak{h a n h}$ f̆laabe; men fan hamede fig bed at opbrentide deres. Ia nogle af de brendende Sfibe dred ind imod $\mathfrak{B r n g g e r n e , ~ f o m ~ f l e r e ~ a f ~} \mathfrak{B n}$ nen $\mathfrak{B n g n i n g e r} \mathfrak{i} \mathfrak{B r a n d}$, dg det beromte $\mathfrak{M l t e r a n d r i n f f e ~ B i b l i o t e f ~ m e d ~ f i n e ~}$ ner 400,000 Bind gif op $\mathfrak{i}$ \&uer.
$\mathfrak{D a} \mathfrak{n u}$ Srigen $\mathfrak{a n t o g}$ en mere truende Sarafter, fende (5afar


Det Zlerandrinffe Bibliotef,

Bud til afle Tabolande efter Đicelp. Fra Stlfeafien fom ham en ftor $\mathfrak{F l a}$ lade $\mathfrak{t i l}$ Hndicetning, - Mitridates felv fif $i$ Syrien og
 pater fra $\mathfrak{J o u m c a}$ fluttede fig til fam med 3,000 Jober, og $\mathfrak{j}$. $=$
 raffe frem. UDen denne deres Mredirfnitg havde gele Blanen glip= pet, ment deme $\mathfrak{M r m e ́ s}$ Gatomit afgiorbe Stribens lidalo. Der leveredes et afgiorende Slag ved Wilen, der endte med (Sefars fuld= ftemoige Seier. Under fit Foriog paa at flagte orufnede ßtolemown
 Seierferren. Pu bar da Mom ryffet ind $i$ gg hawde opilugt hete

${ }^{\prime} \bigcirc \mathrm{gen}$ Roinde, fin Datter, ffal fan give bam, for at fun fat bolde $\mathfrak{F}$ ordarbelie." Den liderifabeltge Iilbpieftghed, 5 afar habde fattet for Sleopatra, med yoem han file en Son, betegres af bifitoriferen font ben enefte Grund til, at han foretog et faa farfigt Felttog font Sirigen $\mathfrak{i}$ 2faypten. Dette forgod hold ham meget dangere tilbage $\mathfrak{i} \mathfrak{g e g}$ gpten, end forretningerte frabede, idet han i dent twilestofe Drountige Selffab forlyitede fig hele Matter. "Men," fagde Bro= feten, "Det fafal iffe fomme iftanto og iffe Inffes ham." תleopatra
 fin Magt $\mathfrak{j o r}$ at trodie Rom.
18. Wers. Saa fal kan vende fit 2ajyn mod Derue og indtage mange,
 Gan gjengiactio ham.
(En Sirig med Farnafez, Songen ober det funcrife Bozporuß,
 Fienten ftod," figer Brideaux, "gjorde han woen at give fig felo eller dem nogen bemfand giebliffelig $\mathfrak{A n f a l d}$ og bandt en fulbitenbig Seier, honom Gat underrettede en af fine Beruter med folgende tre Drd: Veni, vidi, visi - jeg fom, jea jaa, jeg banot." ©iofte Del af dette Bers er tudhntlet i nogen Duntelfed, og der herffer

 i hans Strio med Fompejuß; men bet er meft rimeligt, at man paa Grumb af de foregaaende og efterfølgende Sildragelfer, der flart



Wom, fom ontales i folgende Wers. (5n foldigere giftoriff fremftil=
 gelfe, der viloc gipue dette Efriftitede Ibouing figefrem.
19. Wers. Ta fan han vende fit Mafyumodit 〔ande juptninger, og han fital funble og falbe og iffe finbes mere.
(Ffter deme brobring flog Gafar de fiofe Qemituger af Pom=




 at ban ituloe ,fimble og faloe", et llotryt, guari Mentingen agia

 lawde lenert og bundet ono Elag, imotaget low Byer og ifjel=
 Time, ment $i$ en Emb, da bat traco Weien jentet og blomfer= ftroet ong ramen langt burte; thi Da gan $i$ Eenatet indog jit Srede par fin gulone Erone for af hin Etatembighod baand at moo= tage romgenamet, rammede den forrwderfe Eolt pludjelig hans Wjerte. Gafiun, Kratus med abore fammenforme furtede fig ober


20. Ners. Sa paa hans Flabs fal ber ppitaa en, fom fat labe en Sfatte:
 meat iffe ded Wrebe, ei heller i Mrig.
 bar bleben adopteret fou bums (Efterfolger. San tod offentlig fumb= aiore, at bou af fiu Sutel bar bleven abopteret, og antog kank Than, men foicde dertil Yabnet Eftanian. Z ₹̀preninu med Mar=
 cller Semanomitution for at bume Gafars Tod. Da han fenere
 namet ?luguftus, of da mu Irimmbiratets porige Eemmer bar Dpde, ble ban butherfer.

Som bar, fom der ftaur, ell Efattefrever. Sufab figer, idet Kon taler ban de Begiventeder, der foregif, da Sriftus bled frot:


Suguituß，at al Berden falde moftives i Mandtal．＂Suf．2： 1. Dette Mandal，der omfattede hele Berben，bar en matweerdig Be＝ giventhed，og den，ber fatte det igjenuem，har visjefig frad paa at taldes en Sfattefraber fremior alle andre fandame Mand．

Iidaffriftet Current Literature for $\mathfrak{J u l i} 1895$ anfører fra St．
 dan Welgjorer，fom han menes at lyane weret．Wan var den ftrengefte Sfattefrcber，den romerffe ßerden indtil Den Sid funde opnife．＂
＂（Gjemem Rigete ßryd．＂Mom fod i hanz Dage pan fin Starkeds og Magts sitbe；＂Den augufacifé Sidander＂er et alle＝ vegne bemyttet MDtryt for at betegne Den romerffe Siftories（buib＝ alder．Mldrig har Kom fet fijere Etumber；thi Freden bredte fig， Retten bleb havdet，Sverdaadigheden gold i Iqule，Iugten befaitet og Rardom opnumtret．Inder hans Fegjeriatg bled Jamustemplet for tredje（Gang luffet，efter at Mom blen grumbagt，jom et $\mathfrak{I e g n}$ paa，at hete Berden nod Fred；pg paa demute gumfige Sid bled bor Freffer fort $\mathfrak{i}$ Betleffem $i$ Gudea．Snden fun lidet mindre eno attent $\mathfrak{M a r}$ efter doemuente Mandal，en Sid，der forefom Profetens fjerntfuende Bitif fom blot＂nogle Tage＂，Dode Nuguftus，＂iffe ved $\mathfrak{B r e d e}$ ，ei heller $i$ תrig＂，ment fredeligt paa fit Seie ifin Mder马 76．Nar $\mathfrak{i}$ Rola，hoorgen han bar dragen for at joge 5nvile $\mathfrak{g g}$ Sundhed， 14 ef．§r．

21．Bees．Dg paa bans 及tabs feat der opitan en joragtelig，Guem man iffe
 og bemagtiger fig תongerommet ved glatte Srb．

Reifer Siberius tiltraade efter feifer Muguitus den romerffe Trone．S fit 28．Mar bled gan ophoiet til Sionful．Man beretter， at da $\mathfrak{N u g u f t u e ~ f f u t o e ~ n o n a b o t e ~ f i n t ~ E f t e r f o l g e r , ~ b a d ~ h a n e ~ s u f t r u ~ S i v i a ~}$ ham indfandig om at nonceme Ziberina，hendes Son med entid＝ ligere Mand；men Sefferen fagDe：＂Din Son er alffor foragtet fil at bexe det romerffe Purpur＂，goorpaa han ubicente 2grippa， Der bar en meget ongtig romerfi Borger，fom noo megen Atmpelfe．

 （Efterfgiger．Stbia lagde fig paamy imellem til fordel for Iiberius， og joceffet af 彐arene pag Engetighed lod Wugiftus fig lettelig imigre og famtyffede endelig $i$ fom Mredregent og Efteridiger at unambne Dan．and Rev．－Danish－Norwegian． 18
deme foragtelige Yinging. Men Morgerne fixentede ham alorig den $\mathfrak{K i d a r l i g h e d}$, Mateffe og fongelige $\mathfrak{2 f r e}$, der fiflotes en arlig $\mathfrak{o g}$ trofaft berifer.

Soor thdelig gaar iffe jaledes den zormoingelfe i Spfyldelie, at
 fomme, har der var Irughed, og bemagtige fig Riget ded glatte Drd.

 meget Klogtig of ongtig, idet ban afiluttede en Srig med Bermanerne paa en fandan Mande, at ban bled ceret med et Eriumftog. Effer Ratus og bans Qegioners Pederlag fende man ham ub for at famfe de jeierrige Germanery fremferiot, og han optrade under denne Srig med ligefat for Rlogt jom Eapperfed. Bed Mugutus Dod
 reifes nogen Moojtand: men med den forfillefiestuit, fom bar ham egen, lod four forit til iffe at ville modage Etillitgen, forend han sientagne Bange dertit nare hlenen opforbert af Det frnbende Eenat."

Ser bar fortillelfe pan hanz Side, Emiger paa Det Frnbende Senote Side og desuben ingen, fom beitred hom Songeverdigheden. Under fandame Smitamigheder befteg fan Sronen, og fanledes for= brede Profeten, at Etillingen ifulde bare.
 m Ioberiug Rarafter i Birfetigheden en jandan? Mot et Mfjnit aj jamme Encyclopedia ibarer: „Jacitus beretter on, hoad der tildrog fig mider hans Meqiering, Germantat mistentelige Ion iberegnet,
 delfe med den ufedoantige Blanding af Turami og leilighedantife
 i Ran风re ba Qiderfighed traf fia tilbage til Sen (5apri i Bugten bed Meapel 26 ef. Kr. for arorig mere at bende tifbage til Rom.


 fing onvede at fajte fine Dine paa felde Reiferbclidet, giorde Siberius, der Gavoe Fede paa hans Planer, fig frerbig til at made ham med fit Yondingãaaben, forfillefie. Stjont jajt beftemt paa at fante Gam Dingede han dog 2(freảbevianinger ober ham, giorde ham delagtig t Sonfulbrerdigheden, og efter lenge at have drevet fit Spil med hans Settroenbed, ligejom ogian med Senateta, der mente, at ban nod forre

Gunit end nogenfinde, berede fan fid fredig til at faa ham ifut $\mathfrak{B o l b}$. Sejanus faidt paa fine bjerninger, mg uben at nogen infedes over ham; men mange uffidige led ogifa bed hans falo fom कalge af Tiberiue' Mistrentionted og Graionhed, dex mu gif ober alle (6ranfer. Reften af Deme Invats Regjering lebning til andet end en bemmelig Efiboring, juart of et Sreilefind, fuart af befpotiff saarobed og Grupomhed. Yt han jefb led ligejan meget ondt fom det, han bolde, tan man fe af folgende Sud, foor= med et af hank Breve til Senatet begnnote: ,yuad jeg fan ffrive til eder, forfamlede fobdre, eller hoad jeg iffe fial fribe, eller fonofor jeg i det hele taget ffriver, fan jeg iffe fige, om end Guberne og (Gub= tnderne piner mig mer, end jeg Daglig foler, de gjor!" „Gwilfen fixelefig $\mathfrak{S}$ val mante det Dog iffe vare, Der fumbe aftoinge ham en faadan Silitanelfe!" bemarter Sactus med Senign paa dette Sted."
"Eenten bemarter om Tiberius, at han fun en enefte Gang $\mathfrak{i}$ fit Sid var Druffen; thi han gif i en ftadig Ru弓, fra bet jorite Die= blif, Gan begmnde at oriffe, til fit Siba fidite Dieflit."
 Umadelighed er $\mathfrak{Z}$ ref $\mathfrak{g g}$ gandinger, Der rober den foragtede listing, faa havoe Tiberius en jadan Sarafter $i$ en vexmefig Grad.
 brybes, ogiaa q̌orbundafyriten.

Biffop Mewton har en Qaejemade, der nel ftemmer beore med
 Yafigt og fitule.." Ubtruffene betegrer noldiom Dpitand; og fom Sp= fildelfe af Droet mantte man bente, at Everfowmmeren さiberius 9trme ffulde oberiogmmes, eller, med andre Sob, at gan fulde fomme til at lide en boldfom $\mathfrak{D o d}$.

For at bife, hoorledes bette ffede, citeres atter Encyclopedia Americana, $\mathfrak{U t t}$. Iiberiug: „Joet han ipillebe Sytleren til Det fitite, ffiulte han under en Majfe fin tiltagende ©baffelfe, Fandiot han fumbe, idet han emoog fant paa at tage $\mathfrak{D e l}$ ifin Siboagte Qege of Doel= fer. Ta han endefig forlod fin Yholing wi, gour der ftadig foregif
 mycente zorejerg, og den 160e Marte 37 henfant han i ent døD= Yignende Eqna. (5alligula giorde fig med ent talrig Zinoagt rede til at fatte jiy $\mathfrak{i}$ Befibdelfe af \%egjeringen, on han pludiefig tom tillive $\mathfrak{i g j e n}$ og bragte dem $i$ den aberite forferbelfe og Manduifoled. Bed

Dette farefuide Rendepunft lod Sibdagtablerften Macro ham foxle
 Rar, fin Regjerings 23., forbondet af al kerden."

 Uge. San. 9: 2:-27. (Efter at lave fort os frem til Siberius'
 umber hans \%iegiering, - noget jaa vigtigt, at man iffe fumbe gaa det forbi: at jorbumbets forite fulde woryodes, eller med andre Srd,

 deler (hap. 3: 1-3), at i Seifer Tiberius 1\%. Regjeringaan be= gmote Sohames den Eober fin (Bjerning. Sígage ßridean, Dr. fales, Zarbner pg andere man Iiberins' Megjeringatio regues fra Det Djeblif, han ophoiedes pan Eroum jom Mledregent med fin Stedfader Qugufus, i gutguit 12 eq. Sir. Nous 1\%. N(ar bliner derfor fra Quguit 26 tif Nuguit 27 ef. Mr. Rrifug bar $\frac{1}{2}$ Mar gugre end Johames og begnote antagelig at goe fit hald jefo Plaaneder fenere,

 15. Mar, matte folgetig Arifut Gegmod fit Sareembede goten 27 ef. fr.; og til Deme Iid hentegger be mejt faginndige og paalidelige Silder Srifi Taab, netop det Tidupuntt, da de 483 Mar ende fra 4.57 f. Ar., fom fulde naa ned til Den Ealmede, furfter; og friftue
 Dette Sidupunft fand sififi horgiafelfe Eted; thit han one fun med



23. Yeres. ©fter at han nemlig Gar forbunbet fig med bam, ffar han que Gvig; og han fal brage op og blive megtig ved faa folt.

Dent „ham", med hoem der efter bisije Sro inogates forbund, mad vere den famme Magt, foorom frofetien far dreiet fig fra 14. Berz; pg at deme Magt er भomermagten, fremgaar ubeftridelig af disfe propetiffe forudigelfers zuloburdelfe giemem de tre Berfoner, ber efter hoerandre ferffede noer Momerriget, fom allerede bemcerfet:
 mod fit $\mathbb{Z a n d}$ zexfninger, men fmblede og faldt og fanders iffe
mere (19. Wers), - den anden bar en Efattefrever, fom ferffede gjemem Figets Yrnd og Door, Dog iffe bed wrede pg iffe i Mrig, men $\mathfrak{C}$ Stilged paa fit Qeie (20. Beră), - Dent tride var eit gntler $\mathfrak{a f}$ ben $\mathfrak{l a b e f t e}$ Ratafter. San begunde fin Kegiering $\mathfrak{i}$ fred, men
 Regjeringgitio var det, Magtenz Finfte, Jeus af Mazaret, dode paa
 Doben igjen, hoorfor man iffe tan fotte digie Eilorageffer fuld= bardelie til noget andet Stdepunft eller nogen anden Meqjering. Ter er dem, fom forigger at thoe diaje Bers om ?latiofla, wet de ajor en af de jobife Wpperiteprefter til Frorburdeta purite. Dette er den
 $\mathfrak{W}$ orn i Dan. 8. Rap., bg far famme formaat: at forderribe den

 iffe omitødes, Bedişrceffen iffe brijde.
(Efter at habe fort os ned giemem Seiferbeldet berbalige Be= gibenheder til (Enden af de 70 Hger forer Wrofeten as i 23. Were tillbage fil den Tid, da Momerte komi Beroulfe med (Bude zolf bed zorbundet ned joberte, 161 f. Ar., og herita fores di faa gien= nem en uafbrudt Retfe 克egiventeder nedad mod Mentagedens ende= lige Seier og (Gubs evige Rige Dprettelfe. 5and plagede af be forifife Songer fende Joderne et Gefanotifub til \%om for at bede
 Benner og Forbundafoller. (1 Maf. 8; Brideaur II, 234; Эofefus

 $\mathfrak{a} f$ fftet $\mathfrak{i}$ folgerde $\operatorname{DrD}$ :
"Senatabeflutning anganende et zorbund til gienjidig 5jexp og
 fal habe Qob tif at frige mod Sobernes folf eller bitan andere under Iigutende Smitendigheder bed at fende Dem Korn, Sfibe efler Wenge; om nogen anfalder Joberne, fat :iomerne efter bedite (5vne fitelpe dem. Joberne fant til Gjengirelo gixelpe Romerne, om nogen an=
 noget bort fra beme Doerensfomit on gjemioig Befintelfe, ian fan




Folfeta $\mathfrak{y p p e r f t e p r a f t ~} \mathfrak{o g}$ hans Broder Simon Soerfte for baren. Dg dette nar det forite Frorbuid, Æomerne fiftede med Joberne, og det bled udjurt paa deme Maade."

Waa Demme Iid bar Momerne et lidet foff og begnote at „øbe Evig̣" eller Rifit, fom Drdet egentlig betyoer. Jra Dette Iidepunft af fteg de fadig og furtig mod den Magtens 5 gioe, de fenere naaede.
24. Bers. Mebens man er trig, ifal Gan brage int i Qandffabets febeite (5gne og gidre, guad bans fabre og gans babres fabre iffe gar giort; Bytte og
 Mnjlag, og bet til en ₹id.
 Ten ferbantige Maade, hoorpaa Mationerme for Moms Tage bar ryffede ind itardifulde Qambifaber og rige Sambitrog, bar bed Srig
 elfer forfadre, nemfiẹ ad fredefig gei erfonerbe fig den jamme Bin= ding. Tan tidig̣ere uhorte Efif, at Konger teitamenterede ßomerne jute Riger, bled im indfort, og Mom fom paa deme Maade i $\mathfrak{B e}=$ findelfe af ubitrafte Gaubfaber.

Te, der faaledes fom under Mom: מerredomme, hoitede deraf geller iffe liden jorbel. Te behandiedes berlig̣t og mildt. Tet par faa at fige, fom Wovet bug Wittet blev ubdelt ibland dem. We bleb $\mathfrak{b e i f i n t t e d e}$ mod fure fiender og lebede i fred og Exyghed under $\Re_{0}=$ merrigeta 2 arm.
$\mathcal{F}$ fibite $\mathfrak{L e l}$ af bette Bers lagger Biffop Memton den Mening,
 Dem; thi fan giorbe Romerne fra filt frerfe $\mathfrak{B y}$ paa de fob Sgvie. "Sa det fil en Sio", uben Ivibl en profetifi Iid, 360 Nar. Fra hoilfet Sidspunft fat man da regut disfe ?ar? Sandibntigbis fra den $\mathfrak{i}$ folgende Bers antudede Begivented.
25. Bers. Dg Gant fal opbybe jun Magt og fit Mob mod Sybens fonge



Gjemmem 23. og 24. Berz fores man fua $\mathfrak{A a r} 161$ f. Sir., da Forburdet fiftedes melfem Joberne og Romerne, ned til Det $\mathfrak{I i d} \mathfrak{j}=$ punft, da Rom habde numbet Myndighed over hele Berben. Fore= liggende $\mathfrak{B e r}$ leder Tanfen hen paa et valdigt jeltog mod Sydens Songe, d. v. f. 3 gguptent, og at der leberedes et marfeligt Slag mellem ftore $\operatorname{dg}$ magtige Sowe. Jindraf Der Da noget faadant paa dette Buntt

Slaget ved 2letum.
i ben romerffe $\mathfrak{W}$ iftorie? §a, Srigen mellem ?egupten og Tom og Slaget bed Aetium. Sad of fafte et fort Blif pan, foad der forte til Derme Strid!




 og fnedige $\mathfrak{A m i f a g}$. Saa ftert bar han Sidenitab for hende, at fan tilflut fitlede fig paa reguptiff ©ide, forftoote fin Suftu Sftavia for at fpie Rleopatra, fficenfede fiofnomite Randifab paa Rambfab for at tiffrebsftille hendes savefuge, hodit et fopitidefigt Eeiersindog i
 Romerfolfet, at Muguftus uden Bamfeeligheo fiif dem til forbitret at Lofte Raaben mod Deme fit Sandz ziende. Sirigen ajaldt tilfone $=$
 $\mathfrak{n u}$ Yedede de ceguptiffe Sagers (5ang. Den jande Marjay til Ioiften, figer ßrideaur, bar Den, at ingen af Dem difoe nyies med blot balp= delen af 刃omerriget. Syi da Repious nar bleven ubfudt af Trium= biratet, bar of ma alent on $\mathfrak{B r e l o e t , ~ o f ~ d a ~ h o e r ~ f i f e r ~ b a r ~ b e f t e m t ~ p a a ~}$

 battig ftore og belfuggede, med flere Tat oner foerandore, med Taarne $\mathfrak{i}$ Forftann og Bagitabn, - en frygtexig Slagordent, Der ntaatte gipre et fterft Эnotrbt. Digfe Stibe habde 200,000 Mand Fodfolt $\mathfrak{n m}=$ bord og 12,000 Rnttere. Siongerme af Rifnen, Gilicien, Sappadocien, Welagonien, $\mathfrak{R o m a g e n e ~ o g ~ T r a f i e n ~ d a r ~ f e l o ~ m e d , ~ R o n g e r n e ~ a f ~ P o u t u z , ~}$ Juban, Enfanten, Galatien of Medien babde fendt fine Sropper. (Et preegtigere og mere ftorartet frigerif Sun ent demte flaade af Srigstibe har Berden fixfden fet, ba de fatte Eeil ud paa babeti bide Flade. Dver alle i Fragt ftod Sleopatras̉ Gafet, goor Den fom et $\mathfrak{g b l}$ lent $\mathfrak{B a l a d}$ under en Sfu af Rurpurpeif fon formmende. Dena

 tontus fulgte toet efter paa en nexten ligefan progtig Balei. Sg dent taabelfge Drouning, berujet ded Synet af dent frigerffe Slagorden, fortinut og forfongelig overmudia, $\mathfrak{i}$ Epidifar for fin berngtede Efare af (5ildinger, truede den romerife bobedtad med nar foreftaande Undergang.
(Sejar 2uguftus paa den anden Side ubfoldede mindre ßragt,
 mange Stibe fom glutorius og fun 80,000 fodfolf; men alle bans Tropper var ubualgte Marnd, og ombord paa hans flaade bar fun erfartie Sofolf, medens $\mathfrak{G}$ ntonius, fom iffe fand not Matrofer,
 nerfarne Memteffer, fom beore funde volde forbirring under et Slay ent ubrette nogen virfelig Sjenefte. Sa. Siden allerede bar langt frenffreden paa Maret witor disje Forberedelier, jatte (bxjar fine folf Steone ne Bramoifum, 2ftonius ded Sorfara til folgende Qtar.

Sanfart man fumo for Marstiont, broo begge Mrméer op bande tilfoy og tillandz. dlaaderne feilede langt om lange ind t Den $\mathfrak{2}$ (ntbratife Bugt i Gpirus, og Sandtropperne opfilledes pan begge Etrande, faa alle funde ie dem. Mutonius meft probede Feltherrer raadede ham til iffe at bobe et Soilag med fine uerfarne Matrofer, men jende sleopatra tilbage til Pequpten, frats fonne fig til Irafien eller Mafedonien og fan for Mofaloet itole paa fin Sturfe tillands, der beitod af gamle og probede Iropper; men fom et Wevis paa Sambeden af det gamle Drojprog: "Quem Deus vult perdere, prius dementat" (hoem Gud bil fordorve, berbner han forft forftaro), fintes han, bedaaret af Sleoptra, fun at tragte efter én Zing: at befage fende; og fium, fom fium faa paa det bore Stin, arfan fin olaade for unvervindelig og raadede til frata at binde an.

Slaget ftod den 2. September 31 千. Ar. bed Bnen Natium $\mathfrak{i}$ Nabningen til den $\mathfrak{V}$ mbrafife Bugt. Berden par den $\mathfrak{J n o f a t a n}$, $\mathfrak{h o o r o m}$ disie ubpielige Arigere, Mntonius og ©refar, ipillede. Efignt lenge twiblinn afojordes dog tifioft Kampen ned Sleopatras zor= $\mathfrak{b o l d}$; thi fermet ded Slagets Bulder greb hut Flugten, Da ingen Fare bar forbaarden, og orog hele den agyptife flabde efter fig. $\mathfrak{A n t o n i u}$, fom fan, hoad der gif for fig, og iffe havde Sam for andet end fin bitnde Sidenfab for hende, fulgte ober $\mathfrak{W a l e}$ gig 5obed efter og lod faaledes ©exfar binde en Seier, han jeld funde have bumbet, hois batz agnptiffe Iropper tro Gabde goldt Stand, of han felo havde bift fig jom en Mand.

Dette Slag betegner utnibliomt Begnndelfen til den i 24 . Bers
 fra de fafte Streder, d. v. f. Mom, funde man brage Den Slutning, at det befflige Doerherredomme ved Enden af Denne Beriode vilde

Gare op efler en faaban Forandring inotrede i Rigeta Forfold, at man iffe longer fulde betragte denne By jom Regjeringens Eirde. (En profetifistid, 360 Mar, fra 31 f . Sr. forer os til Maret 330 ef. Sr. Det bliber berfor en Njendasjerning, man har lagge moie Marle til, at Regjeringens Eade flnttedes fra Rom til Monftanti= nopel ved $\operatorname{Mon}$ itantint den Etore uetop Dette Mar. (Se Encyclopedia Americaaa, $\mathfrak{Y r t}$. Sontantinopel.)
26. Bers. 〇g be, fom ceber қans foitelize Mad, ffal fruife ham, og ban弓 Sarer fal fidmme frem, og der ifal falde nange ibillilagre.
 Bemer, "De, fom aad hans foitefige Mad", figtede fam. Fonit brog pludielig Sleopatra, fom allerede beffredet, fig ud af Elaget, med= tagende 60 Simjefíbe; for det andet gif Zanditurfent i Forbitrelie over Untonius’ (Galfata over til (Gajar, Der modtog den med aabue
 de Iropper, han der under Gfarpus havde efterfadt for at bevogte Brenjen, habde ertferet fig for (5xiar; for det fierde fulgte. ©wiar efter ham til 2Ggypten, Mleopatra forrande ham, og hamb jor gav
 Dage.
 be tale Qggit men bet fial iffelyffes, thi enbnu varer bet med (Enben inotil ben beftemte ₹ib.

 ober $\mathfrak{B e r b e n t}$ og lagbe fiftige Blanes. Dere Boriffringer om gien=

 Romerfolfet, Da Untonius foritioo hende, at hun hande indgacet paa
 hedspant meflem (6xjar og $\mathfrak{A l n t o m i u s . ~ M e n t ~ d e t ~} \mathfrak{y}$ ffedeg iffe, Bruddet fom, og under den paafolgende $\mathfrak{I b j i f t}$ gif Erejar fulditandig af med Seiren.

 til fit Rand.

Wer tates pm, at han to Gange bendte tilbage fra Erobringer $\mathfrak{i}$
fremmede Qande：forfte（bang efter de i 26，og 27．Bers omtalte Begiventeder，anden（ gang，efter at deme Mang havde lagt Fand op

 en Duerflod af goderätegit og（hodas；fom Brideaux figer（II，S． 555）：„Temme（Bam bragtes jaa uhnre 刃igomme til Rom fra

 medens Wrifen paa opdentider og alle Galgagjenftande gif op til det dobbelte．＂Gofar feirede fiue Eetre bed et Triumftog，dar barede i tre Dage，－et Esterstog，fom Sleopatra jelo par fommen till at forberlige pon en af de fongelige fanger，om bum iffe jnedig favde ladet fity bide thjel af oct giftige Elange．

Yomernes raite fore soretagende efter at have overbumbet
 Coblaggelfe．＂Den gellige Wagt＂er uben Ebibl den Wagt，Serren har opectholot meo iit jolt umber forifjellige zormer til forffellige Stider $t$ Serdeng biftorte，d．e．med alle，der tror paa bam．Joberne forfaftede Retitus of bleo pocrensitenmende med forudigelien om， at alle，der iffe vilde bore fant，ifuide ubrydes，virfelig udilettede
 Goder of suifut $i$ lige（irad led mbor \％omernes Ibrami，bifte
 foreliggende さeffoss．

 og fiapentam，og nedjablede Jindnggerne，fum efterladende DDe＝ laggelfe of forfturrefie．Simb beleirede serujalem，grod en Zobe＝
⿹ungerando paafulgte，hoiz Mage Rerden fanhaude aforig har baret Widne til．Mopes havo formojagt，at under den frugtelige Elendig＝ Ged，fom bilide ramme Joberne，ifalo de fald af fra jerren，bilde endog joage og gmme Soinder fomme til at ade fine egne Born under den Beteirings Tranglel，Derez Fiender fufbe bringe ober dem．Da Jernifatem beletredes af さitū，gif deme forudigelfe bogitabeltg $t$ Spfyldelfe；og da han horte om Den umemeffelige Dand，men glemte，at han felb bar den，der faade brebet dem til denne raedelafulde（5lembighed，foor gan paa，at fan for ebig bilde ubilette den forbandede Etad med dent goll af Jorden．

-
 mantos eefe bare bet jagt, at han babde beftemt fig til at ipare Templet; men $\mathfrak{F r e l f e r e n ~ h a w d e ~ f a g t , ~ a t ~ b e r ~ i f f e ~ f u l d e ~ l a d e s ~ S t e n ~}$ paa Sten tifbage. En romerff Soldat greb.en Brand, fiatrede op
 $\mathfrak{i}$ Den fifume Bygning. Eemplet bled juart indfullet af det graadige
 gefier for at flutfe Bramben, dog til ingen Mytte. Da lyan jaa, at Iemplet maatte tilitutetgipres, ftyrtede han int go bar bort buid=
 Bind af Soben. Sufetagen anbragteg penere i Bespapians freds= tempel og bled afbildet paa Titus' Triumfoue, hoor mant entom tan fe dent lemtreftede Bellede.

Serualems Beleiring darede i fem Manneder. I den Iid pm= fom 1,100,000 Spoer, og 97,000 toges tilfange. When bar faa
 far ficmpet med Guds $\mathfrak{j j c e l p}{ }^{\prime \prime}$; men den bled fulditendig jemet med Jorden, og Tarentius そufus lod Bfober gaa over Tempel= grunden. Srigens Barighed bar $\mathfrak{i}$ bet hele fow 2ar, oa for bent ubefribelige æcedifer ffal $1,492,000$ bate falone fom Dire.

Saaledee, "ubiforte" Demte Magt det og bende tilbage til fit eget Sand.
29. Bers. Til ben beitemte Tib ffal han fomme igien og brage mob Snben; men bet fibfte ffat iffe blive fom bet forfle.
"Den beftemte $\mathfrak{T i D}$ " er fandinntignis Den profetifie Tid i 24. $\mathfrak{B e r s}$, fom omtaltes $i$ det foregatende; ben fluttede, fom allerebe vift, 330 ef. Sir., paa gbilfen Iid demte Magt fufbe bende tifbage og atter fomme mod Siblen, men iffe fom ned forrige $\mathfrak{N a t e d n t i n g , ~ b a ~ b e n t ~}$ ryffede mod 2 eggpten, ei feller fom fiofte Garg, da ben ruffede mod Subaa. Bed begge forncounte $\mathfrak{Z o g}$ giorde man (Erobringer og hoftede Gober, medens det demte (5ang forte til Smberte Forbarbelie of $\mathfrak{a l m i n d e l i g}$ Undergang. Det, at Rigeta 5obedjade finttede fra Rom til Somftantitopel, var Iegnet til felve Miget $\mathfrak{F a l b}$; thi Rom tabte fin (slanz, og den beftrige $\mathfrak{D e l}$ lagde anben for fremmede fienders

 De to fibftuconte laa $\mathfrak{i}$ indburbes Strio, men Sonftana git af med Seiren og banot Soerferredommet over lele Befter; fan foldedes bog
frart af en af jure Befalingsmond，der til（sjengjoeld fort efter but＝ fede under for den gjentebende Reifer Rontantius og i fortbiblelie emote fit Sio 353 ef．Rr．Morden Barbarer begnote frart ine Mobertog og frafte fine Erobrimger videre og bidere，indtil det beit $=$ lige Reifervelde ende $\mathfrak{i} 47 \mathrm{~b}$ ef．．Ar．

Tette appeg $i$ Gandied jra de to $\mathfrak{i}$ Propetient tioligere jrempitillede
 Efridt，at man flyttede soveditaden fra Rom til Romitantinopel．

30．Bers．इhi ©fibe fra fittim fal fomme imod ham，og han ital blive mobfalden og venbe om og farme弓 paa ben hellige Fagt og ubfare bet；han fal vende om og legge $\mathbb{M r}_{\text {reffe }}$ til Dem，fom forlaber ben bellige $\mathfrak{K}$ agt．

Ten profetife 亦artorlines gjotore enom den Mlagt，der fra 16. Wera af har varet Gjenfand for कorndigelfan，nemlig Rom．Wbiffe dar de Etibe fra Mittim，fom fom imbd Deme Magt，og naar ifede dette？Suilfet sand eller huifen Magt menes ded Rittim？Dr． $\mathfrak{A}$ ．
 Bittims Gand biver det dem fuldogiort．（Efterretningen om，at Mebu＝

 $\mathfrak{a f} 6$ ．Wera，da Intierme ja，at der huen amben llobei bar til flugt，

 Bibelfed．＂Sitto fertagger Sitfim til jamme Eteder，nemfig Mid＝
 til at tenfe paa en bia beitemt，i mounte Zande vetiggende beromt $\mathfrak{B y}$ ， Sarthago．

Foretoge da nogenjiude ell Eofria mod Fomerbediet med far＝ thags fom llogang马̉putt？Dent，Der har leit om Bandalerne ffret＝ felige Marderier i Mom under den vilde Genjerif，joarer herpaa uden
 thagos $5 \mathfrak{a b n}$ med fine talrige Eotropper，ober fotife han forte en
 ffaber wed Eotanten．Yit detie er，had der dentifor omtalez，falder enomu flarere i Sinent，naar man betenter，at formofigelfen mu netpp er nacet frem til dette famme siospuntt．S 29 ．Vere omtalez耳ovedtadens oflytning til 反omitantinofel，og ifutid fom den ncefe marfelige Smbaitutitg fom de gientagne Jubjald af Mordens Bar＝ barer，bland hoilfe tgjen Bandalentes̃ nabute Srigs̃tog farlig trceder

 fanthende til be fortniblede $\mathfrak{W a f t r e n g e l f e r , ~ f o m ~ f o r i t ~ M a j o r i a n , ~ D e r = ~}$
 Sabet, uben at det Dog lyffedes i mogen glande for nogen aj bem,
 og fin "evige Stad" plandret af ovenden. (Ee under Mab. 8: 8.)

 Mom; thi ©oterne, bumerne of Bamoleme, jom erobrede \%om, be=

 bare Mentighedent yowe og dent der revede rjoutere. In lod man fundgiore, at $\mathfrak{B z b}$ elen bar en farlig Bog, fom ifte fulde lofes af

 og Roms Reifere, der endiul bedhed at gerfe i dell gitlige Iel, bandede $\mathfrak{i}$ forftanelfe med eller luffede ialfald Surne ligeoverion
 ftore $\mathfrak{F r a f a l d}$ for, fom de fagde, at mudertryffe "rijutteriet". Emit= den̉ Memuffe bled ophpset paa fin ugudelig̣e Qrone ded de arimife Goters Mederlag, fom dengang indefoude Rom, 388 cif. Ar.

 Beberfinggelighed.

Seiferonmmets Magt bled bemptet til at ubjure fornowne Rarf.
 Dette giwher Barbarerne, gif 六orubfigelien bugtavelig i Spinldelfe; thi $\mathfrak{R o m}$ Gerjedes af Goterne og Bandaterne, oq Det mejtige Reifer= belde ophorte berbed, at Dooufer erohrede fom. Gjorder lidtryffet
 Wedenffabet fant alle andere fridige Feftghmer, man det hempege pan, at Rigafadet flyttedes fra \%om tif Ronftantitupel, noget, der mer
 tryffet jamnten med Dant. 8: 11 gg Mab. 13: 2 .
${ }^{5} \mathrm{~g} \mathrm{~g}$ afffaffe bet beftandige Siffer." Ned Wetragthingen of Dan. 8: 13 jan bi, at "Difer" er et feilagtig indifud Ser, at der


Dan. and Rev. - Danish-Norwegian.
19
 part，og hworefter ben følger i $\mathfrak{Z i d}$ ．Den＂Itadige＂Doeloggelfe bar以edenffabet，＂DDeloggelfens bederftngeefighed＂er Mabemagten．Men， fan man fparge，hoorledes fan dette vere Sabemagten，da Srifus talte derom i forbindelfe med Jerufalem 马Delaggelfe？Svar：Arifus bentrocod qienimutig til Dan．9，Der forubfiger Jerujalems Doelcg＝ gelfe，iffe fil dette $\mathfrak{B e r} \mathfrak{i}$ i Dan．11，der tffe henpeger paa den $\mathfrak{B e}=$ givented．J 9．Kap．taler $\mathfrak{D a n i e l}$ om Doelwgelfer og Bederftngge＝ ligheder i jifertal．Mere end én Rederitnggelighed traber Derfor Sirlen under Fobder，d．v．i．，baade §ederffab og Pabemagt er Rederftng＝ gefigheder，hwad Sirfen angaar．Men fet hoer for fig fom nocet indundes forifielligt man lldtryffet tages i indffrcentet forfand，og den ene er da den fadige eller heitandige Doelreggelfe，den anden i farlig Bethbuing ZDelaggeliens Evertrabelie eller wederitnggelighed．

5norledes burttoger da den ftadige Solaggelfe，以edenfabet？Da Dette omales i porbindelfe med，at Coelaggeliens Rederfthgelighed， Wabemagten，bled oprettet eller opreift，maa der menes，ifte blot Dette，at Rigets Religion af Mann gif over fra hedenffab til Griften＝ dom，fom bed Somftantiti jaafalote Smbendelfe，men en jaadan grundig Sproffelfe af Sedenfabet i alle æigets Beftandoele，at hele Den pabelige liederitngegelighed frit funde reife fig og heedde fine an＝ max̂ende sirav．Sg der joregif i Rirfeligheden en Smbcltning jom Deme med faa tubelige Dro beffrevie，o og iffe for nojten 200 Mar efter $\mathfrak{H}$ onjtantile $\mathfrak{D p o}$ ．
 til en ftor Dinvertning $i$ de fatolfie og hedenffe Jndffudelfer，der
 $\mathfrak{b l e v}$ omvendt，bar $\mathfrak{F}$ ranferne og andre $\mathfrak{F} \mathfrak{b l f}$ i Det veftlige Romerrige §eontuger；men efter hans Smbendelfe blev derea Beftrobelfer for at
 Mt Rlodebig lod fig ombende fal hade baret Mnledningen til，at franfle
 fens aldite Son＂．Mellem deme sid og 508 bled bed fredelige Forbund，thungne Sbergibelfer og（5robringer $\mathfrak{A r b o r i f e r n e , ~ D e ~ r o m e r f f e ~}$ Spidathejatninger i Beften，Britannien，Burgunderue og Bejtgoterne bragte til Underfaftelfe．
$\mathfrak{F r a}$ den Iid af，da alt bette med beld bar ubfort，nemlig 508 ， var Wavemagten Seierherre，juaniot Sedenfabet angif；thi forfinfede end fioftacente utbiblfomt den fatoffe Troes ofremfridt，habde det

Dog iffe Magt, om ent $\mathfrak{Z n f t}$, til at mbertryffe Zroen dg iatte en Etopper for ben romerfe Bifops Ynmañelfer. Da (Guropas frem= tradende Magter gab Slip paa bedenifabet, ftede dette funt for i ent anden Form at fortipette dets Wederitnggeligheder; thi jantedes ion Stiftentommen ones i den fatolife Sirfe, bande bar og er ben blat fom opht 5edenifab.
$\mathfrak{J}$ (fngland grundede den forfe friftne Konge, $\mathfrak{A x t h u r}$, Dent friftne
 Weretter - og lan gior Forbring paa at bare mbiagtig i Begiven= hedernes Tidsangibelfer - at han bed $\mathfrak{B a l g}$ bled finnge ober $\mathfrak{B r i}=$ tannien $i 508$. Den romerfe Bifpefats $\mathfrak{Z i l f t a n o}$ var ogiaa ieregen paa deme $\mathfrak{z}$ id. § 498 befteg Symmadus, der metop bar omvendt
 Tupin figer, at han fand Beien til Babefolen gjemem en blooig Samp med fint Medbeiler. Shan bleb fintgret fom St. Weters Efterfofger og
 Quaftatius. Wabens meit trybende ©migrere begpndte nu at hrobde, at han var indat fom Donmer t (5uos Sted, oy at fan bar ben Muerhøieftes wiceregent.
 Lede fillede Eagerne fig pan famme Tid isiten? J alle Rigets Tele bar der met ftarft padeligt Barti. Spmuntrebe bed fine beft= lige Brobres Љeld mente nu Eagens Tilfongere i fontantinopel,
 $\mathcal{Z}$ Maret 508 namede Deres Midfjerhed fom Wartigiengere fit 引nid:= purft, toet vandittig Troestber og Borgerfrig fremfalde ent joirbet= vind, der med Brand og Blod feiede giemem den pitlige $\mathfrak{b o v e d} f \mathrm{fad}$ (Gader. Gibbon figer, idet han taler om de fterfe Bebegelfer i fon= ffantinopel mellem 508 og 518:
,"Reiferens $\mathfrak{B i l l e d f a t t e r ~ f o r b e r b r o o e s , ~ h a m ~ f e l v ~ f i j u l t e ~ m a n ~ i ~ e n ~}$齐orftad, indtil gan efter tre $\operatorname{Dages} \mathfrak{F o r l g h}$ oriftede fig til at antrabe fine Underfantter om $\mathfrak{B a r m b j e r t i g h e d . ~ U l d e n ~ f i t ~ f o n g e l i g e ~ b o v e d f m y f f e ~}$ og fom en yoming Sigger fad gtafatius paa fim Trane paa Zobe= banen. Stge for hant $\mathfrak{F n i f g t}$ oplefte Satoliferne den agte 5nmme, Trishagion, boort Droet "hellig" gientages tre Gange; De frydede fig, Ga han ded an Serolo fumbgiorde, at han war villig til at frafige fig Wurpuret; de lyttede til hane formaning, at fiden alle iffe funde re= giere, burbe be forft fomme oberens om Walget af en Serffer; og de modtog to fongeligfindede MAiniftes Blod, hbem Dereß berre uben $\mathfrak{B e}=$
trenfuing dome tif at faftes for Qoverne. Disje rafende, om end fortwarige Spror opmuntredes ved det 5elo, Witatian havde, da gan
 erflerede fig for dell fatolife Troes jortjomper. Under denne fromme Spitand ombragte han roltene i Trafien, beleirede Somfantinopel og ubruboede $(6,0,000$ af fine Medfriftne, indtil ban opnaaede, at Wiffopperte falde gant tilbage, Waben tilfjendegav ham fin Tilfred $=$ $\mathfrak{b e d}$, og der ubfordigedes en rettroende Fred弓traftat, under Nabin af det (Sfolcedmife sitefempde, fom rigtignof med $\mathfrak{U b i l j e} \mathfrak{b l e d}$ undertegnet
 Juftimians Enfel. Euban gif det i den farfte af de Æeligionsfrige, der er bleven farte i fredent (buds Mam af gans Difiple." (Decline


Loug Marle til, at i dette Mar, 508, var אedenffabet gaat faa= vidt tilbage, medens Ratoliciamen favde bund forfoldsbia faa meget i Etyrfe, at den fatolife Rirte for forfe ( 6 ang optog og med Syelo fuldignte ell Rrig mod bande Migety borgerlige Mundigheder $\mathfrak{g g}$ den pitlige Sirfe, ber for Etoritedelen jhuttede fig til den monofyfitifife


Thed folgende ludrag afiluttes bitutegurdet herom:
 bedenfatats belligom (bet Eted, der fenere bled paaftaaet at vare Et. Weters Mrvelod) i Maret :08. Wi fer nogle faa Mar tilbage: Se mordige Barbarets raa bedenfab oberjommer det beftige faa= falde frifthe Romerrige. De brager allebegne feirende frem, pg den vildefte (Grujonthed nomerter deres Eeierātog oberalt. Figet Falder og fonderdeles. De, fom herffer over disie Dele af Mom, forfafter Sedenfabet ent efter en og befjender den friftue Zro. Seierherrerne giver efter i Meftgionen for de befeirede. Ment emom triumferer $\mathfrak{y e}=$ denffabet; thi bland Dem, fom ftpter Det, er Der en ubetwingelig og lefdig Erobrer, fllodebig. Dog frart hoier fan fig ogian for det nye Iroesuclde og bliber deta forfjemper. (Fnonu nyder Yan Seier, men
 Det $\mathfrak{B u n f t}$, hoor bi ftaar, 508 eq . Sir.
"I eller ontrent fanme $\mathfrak{H a r}$ friftnes ben fibjte bigtige Under= afdeling af det falone Seiferobmme for alt Folfet berbed, at dets jeierrige §erifer frones.
"Den Pave, der for nœerncerende befloder Saveitolen, er en nylig omvendt Sedning. Den blodige Strid, der bragte ham paa ßabe=
ftolen, afgiordes ded, at en arianif songe lagod fig imedem, of mat
 Blady paa jorden". Eematet ftaar jandidt til fans Radighed, at det bantufer Reiferen paa den blotte Mistante om, at den romerife
 gitlige Riges Trone, og (Erben paa ben forvirring og Ramp, Dette affeofommer, er dets retmasifge berres ybunuclfe.
"Sparasmantet blider nu: 5pornaar var bedenfabet faabiot mbertrylt, at det gab Blads for fin Stedortreder og Efferfolger, den pavefige Bederfthggetighed? Sa goornat fom beme kederitng= gelighed $i$ en faadan Stilling, at Den begnnote fin Qobebane fulo af (6udsbefpottelfe og Blod? (Er der nogen anden Sid, man fan an= give for dens ", Sprettefe" eller "Sprethitug" i bederffabets Sted, end Taret 508? Sm end den bemmetighedafulde Iroldtbinde iffe endmi har bragt alle fine Sire ind mber fin Magt, jaa har gun ong indaget fin Etilling, og nogle far ladet fig beonare. Te vorige utroctuts tifioft, „og תouger og jolt og Stammer og Sungemani" bringes int umber den gortrillelife, der bereder dem til, medens de enduu ar "bratne af sefu Bidners Blod", at "mene, de bifer Gud

 ForDommelfe." (Second Advent Manual, ©. 79-81.)
(Ffter digie Bebifer arfer vi Det flart, at den fudige eller beftandige
 Dette gif form for og beredte Beien for Pabemagtens Eprettelfe, der bar en jarfitil Begibenhed, fom fulgte jenere paa. Sm deme forer dett profetiffe Fortacling os nut at tafe.
„Dg opftille ben obelceggende Wederftuggelighed." Effer Elart og thdelig at gave bift, fyad man maatte forftaa bed den ftadige
 rettede „Den poelaggende Bederftnggelighe ", Bavemagter? Det lifle 5orn, der havde Dime fom et Memtefes Sine, nar iffe fent til at fe,
 Maret 508 er Dets Fremffridt $i$ Retuing af almindeligt 5 verberre $=$ Dpame magelpit.
$\mathfrak{D a}$ Jufinian fulde begmbe Srigen mod Bandalerne, 533 ef. $\operatorname{sr}$., at foretagende, der bade bar temmelig fort og vamfeligt, ghfede Gan at fifte fig Den romerffe Biftops jubflydelfe, on demte mu havde naaet en Stilling, Der gav bans mening for Bregt hos en for Tel af friften=
$\mathfrak{H e d e n}$ ．Juftinian paatog fig Derfor at afgiøre ben Strio，Der leange
 der ffulde gixide fom den formemfte，paa den Maabe，at han gab Rom fortrimet og extlorede med rene og thbelige Dro，at den ro＝ merffe Biffop ffulbe bare sobedet for ßiget弓 hele firfelige Samfund． （Et Barf veer Mabentbaringen，ubgibet 1827 af $ß$ aftor George Croly
 Babe fiftede fig Sermagtent，og fan figer，at Juftimians Befaling идҒørbigedes $\mathfrak{i}$ folgende llotryt：
， $\bar{j}$ ufitian，den fromme，Inffelige，berømte，jeierrige，Seiferen， Sonjulent o．І．v．，til Johantes，vor Etad Roms allerbeligite（Grfe＝ biffop og Patriart：Y）dende Den apoitolife ©tol og（5derg 5edigbed
 og hedrende（foer befitonede fom fader，har bi ffynd of at bringe til Cocer §elligheds fumbitab ait vedrorende Menighedens Iilftand， fanfon det til alte Tiber har beret bort inderfige Diffe at opretholide （Enigheden mellem Eders apoitoliffe Stol og（5udz hellige Menighed弓 ©amfundsoroning，fom hidindtil for beftact og enomu beftaar．
＂Bi har derfor iffe billet mple med at lagge alle $\mathfrak{B r c i f t e r}$
 hed og enhed．．．Wi fan iffe tillade，at noget，ber bedfommer Menigbedens Stilling，frommes uben（Eder，Selligheds §undifab， hoor thoeligt og ubmtoifteligt det end monne vare，facaom $\mathfrak{J}$ er alle be gellige Menigheders gaved；thi wid alle Sing er ni，fom allerede nownt，nidface for at forbice（Eders apoltoliffe Stols hader＝ lige og mymbige Etilling．＂（Eroly，S．114，115．）
＂Seiferens $\mathfrak{B r e d}, "$ fortiotter（ 5 roly，＂，má vare bleven afiendt ¡ør 25．Mart马 533；thi i fit Brev ai jamme Dag til Epifanius taler han om，at det allerede er bleben jendt，og gjentager fin $\mathfrak{B e}=$ ftemmeffe om，at alle Mentigheden vedrorende Sager fat benffude under Baben，alle $\mathfrak{B i f f o p p e r}$ §obed，fom den，Der rettelig og fraftig revier siattere．＂

Э fit Svar af famme Maanto det folgende $\mathfrak{A}$ ar，534，bemarter Paben，at bland Juftinians Dhber＂ffimer ifar en fom en Stjerne： hant gerefrygt for den apoftoliffe Stol，under hoilten han i Shoig＝ hed og Enhed har lagt alle Menigheder fom alles rette Sowed．＂

Den juftinianfee Qobboga $^{2}$ Novellæ bevifer ubeftrideligt Denne Titela Gnldighed．Jondeoningen til ßunft 9 figer，at＂fanfom det aldre Rom grundlagde Qovene，bar Det ubeftrideligt，at det ogfaa
habde Forrangen i Paveormmet". Bunft 131, der ajolder fiffelige Titter og forrettigheder, 2. Kiap., har folgende: „Wi beftemer der= for, at det celdre Mons allerlyelliģite $B$ Bade or den forjte ai fele Wrafteffabet, og at Den hoit weficurede Erfebiffop af Ronftantinopel,
 apojtoliffe Stol."

Senimod Slutningen af fjette Qarhundrede uagtede Jofan af Rionftantinopel den romerffe Spermagt og autog jelv Ritel aj univer= jal Biffop, hoorefter (Gregor den Store, forbitret over dente $\mathfrak{Y t m m a ̄ ̆}=$ felfe, jatte johna i Ban ig erflerede uben at tomfe pan Gambeden Deraf, at den, der lod fig falde Biftop ober alfe, bar Yutiftift. Fs Qaret 606 undertraftede fotas Sonfantinopelbifpenta frab og havoede dette for den romerfe Biffop alent; men gofas oar iffe den, der fagde Grunden til ßabens Doerferredonme. (Srofy) figer: "Det er

 afvijer med foragt den Tanfe, at Fofas faldo bere den, der lagde Gramben til ßoms Sberherredmme; de bifer Derimod tilbage til Suftinian fom den enefte loblige Bilde og baterer med Mette Titelent fra det mindeberdige $\mathfrak{g l a r}$ 533." Mater figer ban: „Ved at fe efter $\mathfrak{h o s} \mathfrak{B a r o n i u}$, ben Olutoritet, Der bland De romerif=\{atorfe $\mathfrak{j t f o r i e =}$ ftrivere giafoer fom den panlideligite, fand jea alle Enfeithederne ned dette, at Juftitian overorog Banen Soerherredommet, formeit gime. Den hefe forhanding bar af den meft troberdige of regel= rette $\mathfrak{Y r t}$ og pả̉jende til Dverbragelfen弓 $\mathfrak{B i g h t g h e d . " ~ ( A p o c a l y p s e , ~}$ ©. 8.)

Dette var be 5 mftembigheder, fom ledfagede §uftitans Sumb= giørelfe; men man funde iffe frate ubføre, hoad fimbgiprelfent til= figtede, $\mathfrak{D a}$ Mom $\mathfrak{o g}$ Stalien var i Ditgoterne弓 MRagt, og be bar af Tro $\mathfrak{F r i a n e r e}$ og bitre Modfandere af Juftutans Religion og Wavent
 funde poe ben Magt, hoormed han bar bleven befledt; og til den (Ende paabegnotes Da den italienffe Mrig 534. Man overbreg Beli= far at lebe Felttoget. Da han mermede fig Rom, foigtede flere $\mathfrak{F g h e r}$ fin gotiffe og ficetterffe jowoing, Bitiges, og fluttede fig til
 til Foraaret lod (5oterne Belifar uben Moditano trentge ind $\mathfrak{i}$ \%om. "Hojendinge fra $\mathfrak{B a b e n}$ og (Seiftligheden, Senatet oy folfet titoboo Juftinians Geltherre til at tage imod deres fribillige Unoertaftelfe."

Welijar ryffede imb ithont den 10. Dec. :336, hoormed Dog iffe fampen bar ent, fajom (Goterne jamlede jime Sropper of befluttede


 Sufbertur bleo fubte i Qandingtighz, overhevifte om eller mistenfte
 Bifop: ag, figer (Bibgon, efter Gritidelig at gave paafald den Sellig= aurd balgte de Eiafomen Wigiliua, der for en Etifpenṭe af 200


Sele Eitgoterme Mation war beven jamet for at beleire Rom,
 bort i huppige og bodige haupe foran Kuent Mure, og Den 之id -et Mar og ai Iage - hoori Belemman varede, bleo Ridue til, at
 Wefeimuge, da sarer begmote at true dem fra andre Santer, brembte fiut Telte pg traf fiep tibage i vild llorden og forbirring
 fom ent lation eller weifaten jom oet 六olt, de bar.

Saledes blew det gotifte sourt, det fidite af de tre, oproffet for
 han futbe frit one den whant, jutimian fen Mar fidigere gande over=
 hatz baam, iffe bot af linun, men $i$ Rirfeligheden. Derfor maa dette anfea fom det Mar, deme Rederftngectighed hlev opreif, og fom
 var fonmpiagt, at dens berredomme fulde bare.
32. Wers. Dg bem, font haubler ugubelig mod ßagten, ffal han giore til vanbellige jebringer veb glatte Drb; ment beu Sfare, fom tienber fin (bub, fal vorbe fait og ipre bet $\boldsymbol{\mu}$.
"Dem, fom lander ugudefteg mod Pagten", den hellige Sfrift,

 til banhellige jedunger, ved glatte Dro, d. b. F., Froe dem videre $i$
 (Fmbeder og gere.

Wan fanme Iid fal en Stare, fom fjender fin (5ub, fan faft og vife Det i (Gjerning. Dette var bem, Der under Det pavelige Saerre=

ormmes marfe Tider hold den fande Meligion iline paa Jorden og quede vidunderlige 5andinger ved Seloopoprelfe og religiat seltenwo for fin Tro. Fremmeit bland dem ftan Baldenferue, Mllgtgenferne, $\mathfrak{W u g e n o t t e r i f e} \mathfrak{o}$. $1 . \mathfrak{v}$.

33 Bers. Sg be forfandige blanbt Folfet fat unbervife Mengben, og be ftal falbe ded Evaro og ped Stoslue, veb fangenfab og ved ßfynbring en 及id lang.

Delt lange Tid, Paberne forfufgte bem, ber ficmupde for at hapde Sanoheden og lede fine Medmemnefer paa Ketfardigheds Bei, om= tales her. Det $\mathfrak{A n t a l}$ Dage, i hoilfe de faaledes fulde fafde, newnes i Dan. $7: 25 ; 12: 7 ; \mathfrak{Y a b} .12: 6,14 ; 13: 5$. Tiden faldes paa digfe Steder "en Tid og Tider og en halv Tid", "én beitemt Tid og beftemte $\mathfrak{T i d e r}$ og en hafo Tib", "tufinde to 5umbrede og fefitt $\mathfrak{D a g e}{ }^{\prime}$ vg ,to og firti Maaneder" - b. e. bet pawelige Dverberrebammes 1260 ) $\mathfrak{l a r}$.
34. Wers. Men ibet de fatber, ffal be blive giulp med en liben ફifalp, og mange farl flutte fig tir bem med gratte $\operatorname{Orb}$.

 opflugte den Stran, fom Dragen habde fubt af fin Mund. Den ftore Reformation bed \&utber og hanz Medarbeibere flaffede ben ber forubjagte $\mathfrak{y j u f p}$. De tuffe Stater antog fig Proteftanternes Sag, beffuttede $\mathfrak{R e f o r m a t o r e n t e ~ o g ~ h e m m e d e ~ d e n ~ z o r f ø l g e l f e , ~ F a n e f i r f e n ~ m e d ~}$ faadant Rajeri brev paa. Men naar de bled hjulpne, pg Sagen be= ghnote at vinde Gumft blandt folfet, fuide mange flutte fig til bent ned glatte Sro eller tage iig af Sagen af urede Beoceggrumbe, uben Sjertets Dprigtighed eller noget fand Fodelfe for den og tale fmigrende og bentige $\mathfrak{D r D}$ for at baretage fin egen Fordel.
35. Bers. $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}}$ nogle af be foritatbige fat falbe for at lutre bem og renfe
 beftemte $\mathfrak{T i}$.

Stiont hemmet bar forfoigelfens Mand dog iffe ubrnodet; Den $\mathfrak{b l u g i e d e}$ op, howr Retlighed gaves, ifar i (5ngland. Dette Riges re= ligigie Stiling var ubia, ba frart Wroteftanterne, fuart Papifterne ftod ned Roret, alt efter Ђ̌erferhujets Iroesbetjendelje. Den blud= torfige Dronning Maria bar en Dodelig Fitube af Protefanterne Sag, og Dfre $\mathfrak{i}$ Mangide fald for hende ubarmbjertige Forfalgelfe.
 （Gndent Iid．Den maturlige Elutning vilde vere，at naar（Endens Sid fom，ffuse den glagt，fom 解omerfirfen gavoe etet til at itraffe Sjortere，fom gavo baret Marjag til faa mange Forfotgelfer，og jom for en Tid dar bleben femmet，mu ganfe tages ira dent og den Slut＝ uing viloe ware figeja fíar，at bemme Bortribdelfe af Babemagten马 Deveregented mante vifi Beambelfer til den her omtalte „（Endens
 1798；thi da fuldaftedes，fom allerede bemurfet，Wabemagten af îrauft＝

 Rabemagten，fremgan tydelity detaf，at dette er den entejte forfol＝ gelfe，der ftam i jorbindelie med en＂foftent Sio＂eller projetift


36．Wers．Og Sougen fal giore efter int Rilie og opgsie fig og giøre fig
 ffal have Aremgarg，inbtil Breben er tilenbe ；thi huab der er faft befilutt，bet dor＝ der fulibundet．

Ien her fremporte hontge fan iffe betegne fumme Magt fom jeneit nowont，nemlieg Wanemagten；thi Sjerdetrgnene pasjer iffe paa Denne


 har den ong aloria i jut Betjendelfe tiliidejat og forfaftet dem aj jit Feligionsigtem．Ten entefe wanfefighed wed at thoe lotryffet om en my Magt，Ctgger i den beftente from：Somgen；derfor har man paaftanet，at lldiruffet＂Romuger＂iffe furde betegue nogen anden end den fiidit omtalte．Derfon Grmojproget tillod，at man overjatte det：„en תouge＂，bilde der ingen Banffelighed bere，og entelte af de bedite $\mathfrak{B i b e l f r i t i f e r e} \mathfrak{f f a l}$ ogjaa giengide det faalede ，Mede，Winfle，Boothrond $\mathfrak{o g}$ antre，idet de oberfotter Stedet fanledes：„En biả Songe ffal giore efter fiu Bilje，＂yoorved der thdefig fores en aty Magt frem paa sand＝ lingent Sfueplads．

Der man fitbes tre farffilte Sjembetegn hos den Magt，fom foarer til Demte $\mathfrak{B r o f e t i}$ ：1）Den maa antage Dent her betegnede fiarafter Kenimod Begmbelfen af（Endens Tid，hbortil foregaaende Bera forer 0ヨ．2）Der maa bare en gientridig Magt．3）Den maa bere ent audsforucegtembe Magt；eller man funde fauturnde flaa de to fidite

Sijendemerfer fammen bed at fige, at dent (ijentridinfied vilde utre
 joarer til Deme Beifridelfe, fand birfelig Eted i sranftig paa den

 vanbellige, men afmagtige smbbiditheo jagt: "ieg er treet af at hore dolf gientage, at tolv Mand grmolagde den friłteltge Feligion, a! jeg fotat bife, at én er not til at at omfthrte den." J rorening med
 Te fonede wimd og heftede buirneland. Weres Befrobelfer frembragte
 werelfe formegtet af det franfe polt.

פiftoriferen beffiner Deme fore refigiofe sorandring foaledes:
, Tet bar iffe not, jagde de, for en gipmiont Mation at have aj=

 Loje Werbincum." (Scotte Life of Napoleon, BD. I, E. 172.) Wtter figer $\mathfrak{l}$,am:
"Wariz' loomásfige Biffop bled fort frem for at fitlle booed= rollen i den froffefte pa forargefigite ource, der nogeminde er blevent opfort for en folfereprepentation. . . . Jan bled fort frem $\mathfrak{i}$ fuldot Sptog for ligenorifor de jorfamiede at erflere, at den Meligion, han
 Fraftebedrag, Der ingen Grum have i Diftorien eller deathellige
 Gubdome zilurrelic, fil huis sjeneite lan bar blevet biet, og nicde fitg for oremtiden til at halde orrifed, Qighed, Thd of Errofligfed. Derpaa lagoe han paa Bordet fite biffoppelige §owerjegn og modtog

 Berdent, at en ofnjaming ai Mand, fodte og oporagne under (5ivi= Lifationen og med 要orbring pan Met til at jtyre ell af de meit dannede af Europas Mationter, enftemmig oplofte fin Mojt for at for= ucegte den hritideligite Sardhed, Memneffeficelen tan vedfjende fig, og chitemmig opgive Zract pan $\mathfrak{a g}$ Tyrfclien af Gubdammen." (Samme, © d. I, S. 173.)

En Fonfatter fired for nogen Tid fiden i Blackwoods Magazine:
 paalidelig Beretming, at den jom et $\mathfrak{z o l f}$ ldftede fiit gaand til aabent

Sprar mod Univerfets Sfaber. Der har baret og er endmu not af
 Qande; men frantrig ftan for fig feld $\mathfrak{i}$ Berdengififorien fom den enefte Stat, ber gjenuem fin lovgivende Forfamling lod funbgione, at der ingen Gud bar til, pg foiz hele 5obeditad Befolfning foruben et ftort Flertal andre Steder, baade Sivinder og Mand, danjede pg fant af $\mathfrak{j r u b}$, da de modtog Gundjibrelien Derom."

Men der er andore, endmu mere flaaende $\mathcal{B}$ jendemarfer, iom paj̄er paa deme Magt.
 bers fuit, ei beller pan nogen (sho ffal han agte ; thi over alt fal han ophgie fig.

Det hebraife Srd for Soinde oberfattes ogian Suitru; og $\mathfrak{B i f f o p}$ Slemton bemcrifer, at man paa dette Eted rettere pilde over= fotte med: ,huftruets suft". Tette funde jones at antyde, at paa jamme Zid fom deme Megjerint erflerede, at der inten Gud bar til, falde den nedtrede den Qob, fom (Siud havde givet for at ocerne om
 bidft, og ifa fald degmere betyoningafuld, har jammenbumbet nawnte Regjering (5udtashed og Sadatighed juit i den Srden, hoori de fremftilles i Brofetient. San figer:
"3 ngie Forbindelie med dīje Sobe om Religionen ftod ogfaa Den, der giorde Wegtefabzbandet - den helligite forpligtelfe, Mermeftet fan patage fig, guis Barighed bgian leder til Sampundets grumbige Befoitelie - til en blot gy bar horgerfig Everenafomft, Der let kutide oplofes, fom hoilfenfomyelit Mand og finimbe funde afflutte og igjen opgibe efter Behag, naar be fliftede Emag eller Kabde filllet fin Suit. Deriom onde Marber havde arbetidet paa at opdage den meft baffomme Maade, hoorpan de fumbe poelogge alt,

 at volor, futhe forplantes fra den ene Slogt til den anden, faa funde de iffe Gave opfundet ent mere birfiom ßlan end at nedonerdige pegteftabet til en Stilling, i foilfen man leilighedsbis habde Eamleie eller hold 年rifler under Sobens Beffntelie. Sofie $\mathfrak{H r n o u l t}$, en Stueipillerinde, der bar bel kienot for fine vittige 9 tringer, heffred Det republifanfe $\mathfrak{y c g t e f f a b}$ jom 5oreriets Saframent. Sisfe mod al Religion og almindelig Samfunbsoroning ftridende Forgold forede iffe til diafe vanvittige og ubefindige Jorereß $\mathfrak{y e n f i g t , ~ e f t e r ~ a t ~ b e ~}$


[^14]
"(Ei heller paa nogen (bud fan han agte." Fornden de allerede anforte Bionesifurd hor enom folgende frngtefige Dro, talte i bal= fan og Iroditylied, guilfe vifer Mationens yoerlige Gudiforncegtelie paa den Iid:
 at dell toertimod er Begundeffen til Tarffab. Beffedenhed er fum en Spfindelfe af forfinet ßellemet. Den hoicite §onge, Зp= Dernes og de friftnes (Gud, er fun et Spogelje. Jejus Sriftug er en bedrager."
(Fn anden Forfatter figer:
"Dear 26. Nug. 1792 foranftaftede Rationalforiamlingen elt
 hermed og gudaforncegtende Gelfafer famledes pueralt uben fring i
 Hed de gufeligite." (Smitha Key to Revelation, S. 323.)
,.5erbert, ©haumette og deres fraller optradote for Domjtolene pg erflcrede, at (bitid iffe bar til." (Alison, B. I., S. 150.)

Under diaje Dmftendigheder bled al Religiontitientite forbudt andagen den, foormed mant durfede frifeden og fadrefandet. Man bemergtigede fig Sirfertes ( $5 u l$ = og Solofar og varthelfigede dem. Sirferne bled luffede. filofferne bled flacede itu og fobte till fano= ner. Bibelen ophremotes offentfig. De Mar, der benuttedes ved Satramenterne, bled t britideligt 5 ptog forte gjemem Gademe paa et 2 effel til Zegn paa zoragt. En Mge paa ti Dage iftedetfor fino bled indifort, og med de meft tintefaloende Bogitaber ffed man oner de Dødes Bearabelfespladfe, at Doden bar ent ebig Spon. Ment Stue= ipilleren Mont fatte endmu fironen paa (budsbefpotelferne, ifald der fan tentes (brader i disfe djobelffe Drgier, da han fom Preft for Splyäningens sidalder fagde:
„Dil Du er til, o (Gud, Da frem bit frentede Mabn! Seg Gnder Dig Trodes! Du forbliver taus. Dutar iffe ubilntge din Tarbentile! Syem bil fra mu af tro paa bin Itlocrelie?" Sele Sinfevepent bleb ubrndoet." (Scotts Life of Napoleod, B. I., ©. 173.)

Se blot, hoad Mermeffet er, naar det oberlades til fig ielb, og hoad ofritcenferiet er, maar Souen $\mathfrak{B r e r n}$ borttages, faa bet faar Magten $\mathfrak{i}$ jut egen Syand! San matu twible om, at Det bar Dette, Det aldi= Dende इile forubjan og nedtegnede $\mathfrak{i}$ Den hellige Sfrift, da den bid=

Dan. and Rev. - Danish-Norwegian.
 og foragte bem alle?
39. Wers. Men fertningernes gub fat han cre paa bens ©teb, og ent (5ub, bans tredre iffe har tienbl, ffal ban are med (sulb og med Sblv og med byrebare Elene og med softbarbeder.

Q Dette Wers forefommer en tilfineladende Modigelfe. $\mathfrak{g}$ bor= ledec fan et folf for ate enfoer ( Set fan bift iffe paa elt og jamme Sid indtage begge Etillinger;

 Frantrig pan demte Sid en fandan foranbritag? Ja netop. Forfo=
 Souldated, at Magthaverte frigtede for helt og holdent at tabe Magten of bomberne og derfor indian, at det var en politiff Rod=
 tonfte iffe paa at oprette noget, der funde fabe irnombed eller ud= vitle mogen fand ambelig liarafter bland roltet, men fun at indide noget, fon funde fifte den deres Smoflydelfe og Randighed ober Tolfets suafter. Viogle llobrag af Siftorien vifer dette. Det forite,
 Gadelighed", metop det modatte af, hand de i Rirfeligheden befad eller i (bjemita obede, bar de Sro, Goormed de beteguede den (5ud=
 miftens (budinde", guilfet beffides af §ifturiferen jaaledes:
"(9n af Deme vanvittige Tids britioelige §andinger fianar nober= truffen, hod Iaabelighed i porbindelie med Ugudelighed angaar. Mationalforianilitgens Dore blev anbnede paa bid Raeg for en Trop Mufifanter, efter dem fulgte Mledemmerne af Buraadet i hoitidelig Wrocesifin, fungende en Zobjang for wribeden, og mellem fig bar disfe fom Gjenftand for fin fremtidige Silbedelfe et tififuet, foinde= ligt Befen, fow de bencente Fonnuftens (5ubinde. Bragt indenfor Stranten blev hun afforet med ftor Stads og fillet tilfgire for ofomanden og blev da almitbelig gienfiend fom en Tanferinde fra Eperaent, meot hois ynde de flefte af de nerverende oar betjende fra
 ftab dgiaa frafte fig videre. Som den meft ffiffede Reprajentant for den Format, man tilbad, ydede da franfrigz Mationalforfam= Ing Dette Memmeffe offentlig suldeft. Dette ruggeãlofe og latterlige



 Efridt med Mevohutiment." (Giott Life of Napoleon.)


Wi har forladt dets Templer; be er gjeufode. Toat er en umaude= lig Mangbe fantet under dens gotife Zage, der mu for forite (iants


 Durfelfen af lidipfe Migutibilleder for at tilbede dommiter, dette levende Willede, Stabningen Meftertyfte."
„(5n tifloret Sumbe, imblyllet i blaat Geband, fortes ind it Sombentet, og shaumette fagde, idet hat tog gende ved shanden: ,Whine dobelige Medbargere, for op med at fifiotwe for ben magtés= Infe Iurdentite fra ent (Gub, fom eders orugt har fabt. (Exfjerd fra mu af intet gubounucligt Bricn uben Farmiten! jer fitler
 maa have et gigudibillede, da ofre blot til et faubant fom dette! . . . Formutens Elpr! Fald for कrihedens ophoiede Eenat!"
 Stionhed fra Dperaen, Madame Millards Berion, der for de fleite
 manden havde nmfanmet Gudirden, bled han fat pan ent pregtia Trumfong $\mathfrak{o g}$ ougtiben af en umaderig Mrantefemengoe fort fil Domfirfer Rotre Tame forat indage (6adodmmeng Eade. Derpaa bleb hut jat paa botalteret, og modtog alle de til= ftedebrerendes Iilbedelie.
"Den 11. 刃odember trade Mufacts folfenndede Samfund ind i Burandets Sal med det lloraab: "Qeve yornuften!" Te bar paa Toppen af en Stage de hafot forbrende Eeuntuger af flere Boger, bland andre Bomebogerne, det gamle on det nue Eeftamente. Sm disfe jagde $\mathfrak{B r a f i b e n t e n , ~ a t ~ d e ~ p a a ~ e t ~ f o r t ~ B a a l ~ h a v d e ~ f o n t ~ f o r ~ a l l e ~}$ de Daarfaber, De havde bragt Memmefeflagtert fil at begaa.
, De helligite Singiprlyolo blev paa famme Tio ftillede paa en ny Fod, overenझfemmende med Sidens miffeiede Begreber. Vegte= fabet enflaredes for en borgerlig Suerentamit, ber fut forpligtede, faulange be fontraferende Barter puffede. Madembifelle \{rmoult,



Eandelig，dette bar en fremmeo（\％ud，hoem benne Slagta foxdre
 fillet fon Gjemfand for Tilbedelie，og man funde gerne falde denne
 gelfen bar at faa folfet til at forme fin Yagt og gientage fine
 allerede gime llodrag：
，Wi fur forladt deta Templer；De er gjentode．Soag er en umandeligg Meengde jamlet under dena gotiffe Zage，der nu for forfte
 feire fin fande Gudstieneite－かribedens og žormftens．Der bil bi aflagge uye Rgfterog orife פelo over ঞepubli＝ tens jurce＂

 bem $\mathfrak{G e r i f e}$ over Mangbent，og Rand fal han uboele for Betaling．

Det hedenffe $\mathfrak{b c e j e n}$ ，der bar trentgt ind $i$ orranfrig，og jom var blevet anifueliggiont ved Durfelfen af det Mfgudabillede，der opreifte $i$ ，千口ornuften Gubinde＂，og jom oronedes ved et hedenff Bitual，hoilfet Mationalforiantingen havde indfort for det franfe Folf，ftod ved Magt，indtil Sapoleon 1799 forelobig udnceontes til orantriga sonful．Demte fremmede Religidn Tilhangere fad inde med de befaftede Stader，Mationens，„itarte zaftninger＂，fom UD＝ trbffet Inder i dette Bers．

פoad der imidertid fanticnde ligefaa flart fom nogen anden Dmftrendighed tiener tif at beftnrfe Rigtigheden af，at deme $\mathfrak{F r o f e t i}$ gixelder Franfria，er det Srd i Berfeta Slutning：„Rand ffal han ubdele for Betaling．＂Forud for Revolutionen eiede nogle faa Gobseiere alle de franffe $\mathfrak{L a n d e c} e n d o m m e$ ，fom var delt i nogle ugnre ftore Godjer．Soven frcebide，at digie Godjer fuldo forblide udelte， fan at ingen $\mathfrak{A r b i n g e r}$ eller Fireditorer ffulde fume ubftyffe dem；
 Souldahed（fom ogjaa er antydet i $\mathfrak{2 a b}$ ．11）blev 9belent sitler affifaffede，og Deres Godjer bled ubityffede $\mathfrak{i}$ jmant til zorbel for Det offentfige Sfatfammer．Fegjeringen trengte til Wenge；faa indorog den be jocere Brodier og folgte bem til den hpifthndende i
(maa Styffer for lettere at finde Sipbere. Siftoriferen beretter Demue eneitanende sanding faaleden:
, Ynobragningen af to Tredjedele af Migets Landetenonnme ifalge Rationalforfamlingens Rjendelfe mod de ubanorede, Weiflitgleden og dem, der bar blebne domfaide ned Revolutionaretten, . . . fitlede mere end $700,000,000$ ßund Sterling til Fegjeringens $\mathfrak{R a}$ adighed." (Alison, B. IV, G. 151.)

Staar og $\mathfrak{h b o r}$ filorog Der fig nogerfinde noget, Der mere fulfoftemdia
 begunde at fomme til fig felv igjen, fransoe man en Meligion, der mere jtemmede med zormuften, $\operatorname{vg}$ det hedeuffe Ritual affifafiedes. Deme Siloragelfe beffiber Witariteren faaledes:
, $\mathfrak{E n}$ tredje og briftigere $\mathfrak{b}$ orgolderegel bar bent, at man affaf= fede de hedenfle Realex for ©ubstjenffen og atter aabnede Sirferne for den friftelige (3ubsburfelfe, og bette fithotes helt Mapoleon, ber matte fixmpe mod nœften alle fine Standfellers filoforife for= domme. Under fin Samtale med dem giorie han intet Foripg paa at fremitille fig fom ben, der troede paa Sriftendommen, men $\mathfrak{h e b}=$ bede fun Moroendigheden af, at folfet fil almindefig Mogang til at dorle fin ( Sud, faafremt man wiloe holde det $\mathfrak{i}$ Ro. De Prxfter, fom aflagoe (fo paa at ville bere Fegjeringen tro, jilit atter Mogang til fine (5mbeder, og bente bife Forboldaregel fabde tilfølae, at tefe mindre end 20,000 af disfe Religionens rienere, ber hidinotil habde fincegtet i franfe fangiler, erflcrede fig for Regjeringen." (Zofthart Life of Napoleon, B. I., S. 154.)

Saaledes fluttede æœodelaregjeringen og ofritanferne马 Redolution, og af Deth Ruiner fteg Bomaparte frem og ledede Forbirringen $\mathfrak{i}$ eit faadan Metning, at den ophoiede ham felv, fillede yam i Spidjen For den franfte Regjering og flog de andre Sationer med Efrof.
 Norbens $\mathfrak{F o n g e}$ fal forme frem mod hant med Bogne og med $\mathfrak{P o t t e r e}$ og med mange ©fibe, og han fal brage ind $\mathfrak{X}$ Qandene og overfogmme og oberifylle.
 Songe atter paa 5andingens Gfueplades. Der er intet forefommet, fon ffulde tybe baa, at man paa andre Steder jfulbe foge digife Magter end paa be Steder, fom fort efter Mfexander $\mathfrak{D}$ od ubgiorde fen=


 enige，medens bet Etrag，der fra firft af bar Morbens Songe，i foo war bar ligget fulditembiag mber den thrtiffe Sultans Balde．

 delfen af fore liggende wers．

Semte llothonity af $火$ wrofetien frover，at en Etrio maate ub＝
 179s，det Mlar，der bar Begmbelion til fabens Tid，fom ai har fet； og Fanfond sifitutin befrofter，at en fandan Rrig ubbero famme
 tighoo．

Wi fparger derfor：（bif det fantedes til，at legupten ved Endems Tio＂ftangede＂＂med lam eller ！iprde en forgoldabis foag Mod＝






Sourvid deme Etrio putom par Grumb af de Dramme om
 noret，fan siftorifern folo afofore；ment manfrig－elles Bona＝ parte idectmimite ．Fonot fan at gione ？（6appten til deal angribende
 fiftet fin fit forite roopajte i Mlleramoria，fumbajorde gan，at＂han bor iffe fommen for at heric sambet cher for at fraturite Etorberren oit，men bhot for at befrie bat fia Manchaffernes berredomme og
六rantrig．。（ミhiers’ French Revolution，B．IV，S．268．）

Wtter figer Siftoriterct：＂Tewuba havde han［Bomaparte］ftor （irumb til at flage over dem｜Manthoferme］；thi de havde alorig phfort med at mishandle eranfincondene．＂（Samme，©．273．）


 at mun iffe funde foretage nogen direfte Sperationer af den Slagz med liofigt til selo for til suften，by han viloe ngoty bove fit fitgrobe ：in bed at lade Eommeren ģa ubemptet hen．＂Men，＂figer

ber bilde fote ny fortryllelfe til hans Mawn it han eandentends

 wodlt Felt for mhe Seieratog．＂（Whbite马 History of France， ธ． 469. ）

Men medets enomu bidere ভnner af 5erlighed aubnede fig for Bonapartes $\$ D i n e$ i hine Difens hiftoriffe Sambe，der iffe alene daffede 2egapten，men ogiaa Enrien，Perfien，Simouitar，lige til pelve （Ganges，Gabde han ingen 彐anfefighed ned at 干an Pireftertet fil at
 Gngland ned at afffiare deta sambel paa Ditem．Under obenmabnte Baaffub fired man derfor til det aguptiffe zeltog．

Pabemagtens $\mathfrak{F a l d}$ ，ber betegnede Mfifutningen af de 1260 ：2ar og ifplge 35．Bers bifte Begntbelfen til（Endens Iid，indtaf den 10. そebruar 1798，Da \％om faldt i 5anderme paa den framfe General Berthier．Den 5．Marta Derefter fif Bonaparte Wireftmiet Befaling $\mathfrak{a n g a a e n d e}$ Zoget til $2(E) y \mathfrak{p t e n}$ ．Wan forlod ßaxis den 3．Mat og affeifede fra $\mathfrak{L}$ oulon den 19．med en focertruftet $\mathfrak{F l a n d e ~ p a a ~} 500$ Stibe med 40,000 Soldater $\mathfrak{o g} 10,000$ Matrofer ombord．Den 5 ．Jufi indtog han Mllexandria，fom biebliffelig befeftedes．Den 23．ftod det afgiprende Slag ved $\mathfrak{B y r a m i d e r n e , ~ i ~ f o i l f e t ~ M a m e f u f f e r n e ~ h a b d e d e ~}$ Samppladien longe med Tapperbed og fortviblelie uben oog at tumt mate fig med den franife 5ars vel owede Starer．Murad Bet tabte Gele fit Sints， 400 Sameler og 3,000 Mant．Franffmombentes Tab bar fammenligningabis ubetnbeligt．Dan 24．ruffede Bonaparte ind i Rairo， 2 gapptens Sobeditad，og bentede fun paa Milens gunftige Stignitg for at forfolge Murad Ben til Doreagnpten，foorben han
 fig hele Randet．Saaledeß funde Rongen af Eqnden fun gipre foag Moditand．

Men nu begunde alligevel Rapolentis Stilling at bitue fartig． Den franfe fflaade，ved hoifent gan vedigehold frorbindelien meo Orantrig，bled goelagt af Engelfifmendene under Melfon ved Mbutir， og ben 2．Septenter famme Mar 1798 ertfereds dun tyrfiffe Sultan
 Ronftantinopel med Snuted forftod at nere，of optendt af Forargelie
 ottomanfe $\mathfrak{R i g e}$ ，fulbe omoames til en frauff Wrovins．Eaaledes fom Morbena Songe［Tartiet］imod ham［zranfig］i famme Mar，
fom Sydens Ronge [9(5qupten] "ftangedes med ham", begge "bed
 fom begmoer nceunte Tidwafinit, og tillige et Bevis for, at denne Iboung af $\mathfrak{B r o j e t i e n t}$ er rigtig, ba jaa mange Begibenbeder, naiagtia foarende til Wrofetiens (Enfeltheder, iffe funde foregaa uben at bare


Bar Rorgen af Mordens ( $\mathfrak{I}$ brfiets) $\mathfrak{A n t o m f t}$ fom en ©torm $\mathfrak{i}$ Sammentigning med :(Ggupten弓 "Etangen"? Mapoleon habde fnuft Qeguptens jore og foriggte at gigre figefaa med Sultanent, der truede med Mngreb fra 2 fien. Den 27. Februar 1799 begnote ban med 18,000 Mand jim Marid fra Rairo til Surien, indog forft Foptningen (EI=2rifd) i Ertenen, derpan Эafa (Bibelent Soppe), befeirede $\mathfrak{J n d}=$ buggerne af Эaplous ved 3eta og bled igien Eeierberre bed $\mathfrak{J a}=$ fet. Smiolertio foube et fartt turfijf תorps foritaniet fig ded St. Sean d'Mere, medens Sucerme af Mufelmend fantede fig $\mathfrak{i}$ Samarias Wjerge rede til at faa ned paa franfentendene, ifald de beleirede $\mathfrak{H}$ cre. Eir Sionel) Emith anfom pan famme Sio til \{ire med to engelffe Etibe, Foritertede den turfiffe Befretning paa Etedet og bemagtigede fig de weteiringareditaber, Mapoleon ad Soveien habde jend fra Mer= autria. (5n turtift jlaade vifte fig juart ret ubenfor tiffos, og denne tilligemed de rusilife og engelfe fartpier, fom hialp den, bar ßongen af Mordent ,mange Efibe".

Den 18. Marts begnubte Beleiringen. Io Gange bled Mapoleon fald bort for at frelie nogle franfe $\mathfrak{A}$ foelinger fra de mufelmanjfe Fordery bender, der focrmede om i Qandet. Wo Gange fit man ogiaa
 jandut Maferi, at disje trods fine doerite $\mathfrak{A m f t r e n g e l f e r ~ m a d t e ~ o p g i b e ~}$ Sampent. (ffter 60 Dages ftadig Beleiring maatte Mapoleon hobe famme. For forite Gang paa jut Srigerbate loo han blefe Tilbage= tog og traf fig den 21. Mrai 1799 tilbage $\mathfrak{i}$ Retuing af $\mathfrak{2 ( 5 g y p t e n . ~}$ "Sg ban ffal . . . oberjowme og oberifulle." $\mathfrak{B i}$ har altiaa
 gen af Spmben fulue ftanges med gam, oy at Songen af Rorden fulde
 ning en almindelig Dberentiftemmelfe; men nu fommer man til et $\mathfrak{B u n t t}$,

 gen af Rorben? Lotnoningen af Reften af Dette Bapitel afbanger af Soaret paa dette Spargmaal. Fra dette ßuntt hobdes to fortolf=










 momite Elumandor.














 bere opiplot.











ou，at Drollyden paa dette Sted ajpr det modendigt at lade llotryffet
 ubtryffer folgen af den Bebagelfe，fom lige i jorbeien er fignet bed ent frembrufende Etorm．

41．刃ers．Oq gan fal brage iub $i$ bet beilige $\mathbb{Z}$ anb，og fore Efarer fal


 Infiet，听 on haorledes de foritutente floges tilbage ded Et．Jean D＇शore，er vaientiog tagne fra Encyclopedia Americana；fra jamme Sifoe tages ber nogle（buteltheder vedowende かranifmondene Tilbage＝
 til at romme nownte somd．
 bar falden fom Efir for frig by 天ariot，og trat fig tilbage fra Et． Sean D＇W（cre．Se ruffede atter hid i Satro i $\mathfrak{V}$ gqupten efter en an＝ frrengembe Marid）paa 20 Eage．Ie opugav jaaledes alle de（Erobringer， de fande gijort i judara；dg det „Deifige Sand＂，Walaftina med alle deta Zunditaber，fald tilfage under §urfernes Woldsherredomme．
 og git for det Tobe bav og Sordan，Laa ubenfor Tartemes Mariat）＝ linje fra Eurien til Pegupten og ubouit ianlebes at blive herjet bed Dette Felttog．S Witleonitg af dette Eted har 2ldam（5larfe jolgende
 undertoitge．De bor entul i Crtenten og erholder af de ottomanfe Seffere en aarlig Sum paa 9，000 Buto Sterling $\mathfrak{i}$ ©ulo for at labe Ratabantogene med Bilegrimme til Mefta bave fri Gjememgang．＂
 ftal itte undfippe．
 Kiff Flande 18，000 Mand ved Mbutir．Mapoleon angreb piefliffelig Stedet，fpredte Intferme fulditendig ab og gienoprettede fin Minn＝ dighed $\mathfrak{i}$ りGgypten．Men de fraute Baaben i Guropa led fore Iab，
 $\mathfrak{B e f a f i n g e n}$ over Iropperne i 2 Ggupten onerlodes Genteral Sleber，fom efter en Iid utrattelig at habe giort alt，hado han funde for $\mathfrak{A r}=$ méen，bleb mbroet i Sairo af en Snrt，goorpan Sommanooen ober＝
 erftattet, war felb det minofte Iab alvorligt.
 foule beftent fig til at frabrifte oranfemandene !(ganpten. Ten 13. Marts 1800 ubffibede en engeffe Flande et Troppeforps bed $\mathfrak{A b u f t r}$, $\mathfrak{y r a n f m a n d e n e ~ Y e b e r e d e ~ n c i t e ~} \mathfrak{D a g}$ et Slag, men mante tratte fia
 fterfninger ben 28., og Storvifiren mermede fig fra Enrien med en fion ફૂar. Wen 19. odergad Rojetta fig til ben forenede turtifemgelfe Styrfe. Bed Ramantel) bled et franf ®orps paa 4,000 Mano jlauet af 8,000 (5ngelffmæuid og 6,000 Surfer. Bed El=Menajer matte 5,000 franfincend traffe fig tillage ben 16. Mai for Wifiren, fon med 20,000 Mand trentele frem mod Satro. Sele den franfe 5ar bar $\mathfrak{n u}$ tubefluttet $\mathfrak{i}$ Sairo og Mferambria. Sairo obergau fig den 27 . Juni, Mlerambria den 2. Eeptember, og endefig five llger efter under= tegnedes i $\mathfrak{Z o n d o n}$ de forelofige Fredabetingelier Den 1. Sftober 1801.

 fito under en eller anden Magt, fra yois Breloe det onfede fig be=


 og $\mathfrak{P a l a f t i t a}$ 1824-27", fom udom $\mathfrak{t}$ Zonom 1829, beretter $\Re$. $\mathfrak{R}$. Mabden, at 2 Egupterne prife Zranfimondene fom Belgjorere og gjerne faa deres Marbarelie; at ofranfomandene efterlod fig Epor af for= bedringer, ffipnt de fum habde baret der fan tort ear Iid; of at
 fladelfe Gabde bumbet fobfufte Der. Eigenverfor dette Btionesburd tan man iffe med Rimeligheo tyde obenucente litruf om oranfimmonere; thi af deres sumber onffede $\mathfrak{y g}$ gupterne iffe at undflippe; derimod gnffede de at umbilippe af 主urfermes baand, men fumbe ifte.
43. Bers. Sg gan ffal bentegtige fig ©fattene af ©ulo og af ©øiv og alle

 of the Voice of God", ©. 49:
 af 2egnpten, og Thrferne tog Sandet $\mathfrak{i} \mathfrak{B e f i n d e l f e , ~ t i l l o d ~ S u l t a n e n ~}$

denes Эubfald i Landet; gan forbrede hberken Eoldater, תanomer eller oreftutugsucrfer af gegupterne, men oberlod dem paa egen haand at ordae fine egure Sager; fan paalagoe gon dem at betale ham felb Stat. J Suerengtomften meflem Sultanen og den agyptife ßaida forbredeß der blatrot andet, at 2Ggypterne aarlig fulde betale den thr= fiffe Regjering et pift ßengebelob i (5uro og Sølo jamt 600,000 Maa= Der guede og 400,000 Maader $\mathfrak{B n g}$."
"Eibuere og 2 etiopere", Folfet "fiusjim", figer Dr. (5larfe, "De
 mange for Siden betaler Dem Stat.
44. Rers. Men Zibenber fra Diten og fra Morben fal forforbe bam, og Gan fal brage ubitor farme for at poelogge og for at tilintetgiøte mange.
 fortjener at nceunes. 5an figer: "Iemte Tel af ßrofetien maa man enomu betragte jom uiulobnrdet." Dette fited ban og lod tryffe $\mathfrak{t}$ 1825. I en anden Tel af fin wortolfning figer ban: ,5bis man ligejom $\mathfrak{i}$ foregaande Bers her maa tenfe paa denturtiffe Magt, er Kanfe Meningen den, at Berjerne i $D i t$ og Rusjerne i $\mathfrak{M o r d e n}$ Etumo bil brimge det ottomanffe Rige Gxilig i nnibe."

Meflem dente Dr. ©larfes ( 3 ibning af 1825 og Srimfrigen 18:356 ex oer bispelig ent ilaaende Qighed i Fio oy Smitandigheder, efteriom netop de Magter, han nemer, Weriente i Dit og Rusjerne i ?ord, bar Dem, Der opfiofede til newnte Etrid. פan (Snrtiet) forferbedes
 ophidjede Sultanen fil Brede og Scent. Mod ßugland fom den meft paatrwngende Wart rettede fan farft fine Fiendtigheder, idet $\mathfrak{T y r f i e t}$ erflerebe fiut magtige norblige Siabo Srig i 1853. Berben faa lange med Forumbring paa Dette, at det Fige, ber $\mathfrak{i}$ lang Tid var bleben falot "Ditens fnge Mand", et Mige, hoiz 5acr var modips og uben
 og Narre, og fois Haberiaatter ftadig bar rede til Spror og truede med UDoandritg $i$ Maßfe, at et faabant Rige fulbe ftyrte fig ind $\mathfrak{i}$ Sampen med faadan Bordjomhed. Frofetien fagde, at han fulbe drage wo ftor sarme, dg da de fualedes ryffede ud $\mathfrak{i}$ forncemente Sria, bleb de af en amerifanff Frorfatter $\mathfrak{i}$ et Dagblad beffrebne fom dem, Der floges̆ fom Diwole. Sambt nof fom Englano og Frantrig Inrfiet
 fom man ded, nigtige Seire, for det fil nownte Magters Biftand.
45. Bers. Sa $\mathfrak{y a n}$ ffal oplaa fine Palabstelte mellem Saavet og bet bellige,
 per bam.

Bi har mu fught Brofetien i Dan. 11 atedo Efriot for Efriot og jaa langt fundet $\mathfrak{B e g}$ ibenteder, der er ell Dpfoldelie af alle bens Forubjigelfer. Wele det 11. Sap. er med limotagelie af dette fiofte
 $\mathfrak{i}$ Dpfylbelfe i den nulebende Slegts Dage, faa vi bed norvorende
 ubfort be her beffebne Sandlinger. Men Forudiaelien fal fulobur= Des, og det maa fe bed ben felviamme Magt, der fra 40 . Lige till 45. Bera fadig har beret Gjenfant for Brofetien. Sger den Iybuing rigtig, fom bi i foregaaende ßerg har givet Fortrinet, maa man wente, at Surfiet fal foretage den paa dette Sted antmbede Bebcegelfe.

Sog mu Marke til, hoor let Dette tan fie! Baleftita, fom inde= $\mathfrak{h o l o e r}$ Det "hellige, Deilige Bjerg", Det Bjerg, hoorpaa Gerujalem hoiler, er en turlif Wrovins. Sg faafremt Surferne fulde troefte fig iffomt uo af Guxopa, funde de lettelig hoorjombelft inben fit eget sandom= raade opflaa fit midertidige Jobedtbarter, ber ber pasfende beffrives fom hang Balabatelte eller Wragttelt; men han funde iffe gaa uben= for fine egne Granier. Det marfeligite Punft inden de turfiffe (5ne= marter i Mfien er Serufalem.

Soor let fan iffe ogfan llotryffet: „Jan ffal fomme til fin Gnde, og der fal ingen vere, fom fjerelper ham," andendes paa dente Magt. Dette llotryt bifer flart, at nownte Magt tioligere bar fanet Sjeetp. Dg hoorlede ftaar det iffe i Birleligheden? $\mathcal{F}$ Srigen mod Frantrig 17981801 Gjalp Gngland og Rusland Sultanen; frigen mellem Surfet og SGgipten 1838-40 lagoe Gngland, Fubland, Diterrig og Prenifen fig imellem til \%orbel for Surfiet; i Srintfigen 1853-56 fonttede
 turfiffe Firig lagoe Europas Stormagter fig tmeflem for at famfe Rus=
 fandinuliguta Zurtiet iffe have fumet habde fin Etilling. Det er bgaa en mertelig Sjentogjerning, at Riget efter Det ottomanife Bretoe Falo i 1840 fun har beftaaet bed De europeife Stormagters Mande. HDen at lumme fortte fig til dem vilde Surfiet tffe lange fumne bobde fin Silucerelie, iffe engany af Mann; mifter bet benne Stptte, maa det falde. Saaledea figer Brofetien: „§an fal fomme til fim Ende, og Der fifal ingen vare, fout hjcelper lam"; og fit (fndeligt naar han, fom
man maturfig fan futte fig til, jordi ingen fioelper ham, fordi den tioligere yoede Etgtte undorages ham.
(Gr der mu nogen Lofigt til, at Formofigelfen fart vil gaa Spiplocife? Joet bi frempetter dette Epgrgnaal, ier bi iffe len

 for de fan, mentil deat muberende Rerden, fom leber og rorer fig. soretager de Thationer, der mer virfomme paa gandingens Efue=
 foretager de fig noget, ber peger i momate Fetring?
$\mathfrak{H l l e}$ © Cine er mu ipanot Juteresife dende mod Inrfiet, of Gtatancubs enftemmige mening er, at Eurterne er hjemfalone til fuart at lujages af Europa, for nogle Nar fiden jagde en Korre=
 "Husland bedbliver at ruite fig til Zanderne . . For at grenne fig

 Rorrefputbent for Tagbladet Buston Journal, iagde, idet han fifed

"Ten fiopte llaes Samtaleemme har iffe varet "llditillingen", men "Det gitlige Eporgmaal". Suad vil Det Glipe til? Bliber Der Arig? Suad vil ॠuslard giore? Dette er noget, man befifer Zanter out, iffe blot paa תafëer og Frejtaurationer, men entog i den lov= givende forfanting. For norberende gior jeg fantionde den bedite
 §jendajuainger, fom, ifotge hoad man for ncerberende fan flutte, pmart fommer til at lagge Beilag pan Berdens Spmaríombed. $\mathfrak{y}$ ad er "Det gftige Spurgamaal"? Det er iffe faa let beitemt at foare derpaa, da bet fantfe for Rusland betnder ét, for Frranfrig et
 fan mant narmeft betegne det faledes: Det breier fig om at brine Tyrfen aner til 2 (fien og at tilegne fig hans wandomrande."

Atter figer han:
"Fer er bisfefig Mofigter til, at Eultanen fuart man je, at banz Riges beftlige Del falder fra Styffe for Styfte. Merr hbad jaa? Efal Rummenten, Serbien, Bownien og Mbbanten flaa fig fammen og op= rette et uafhangigt serredomme og tage Etilling ibland Mationerne? Eller fal man fe, at alle fappes om at underlogge fig den ottomanfe

Stat? $\operatorname{Det}$ tilforer Fremtiden, in fremtio, fom ifteer langt borte."

Sort efter at foregatembe lldodag bleb firent, fand ell for= baufende Smbertuing Sted $i$ Eurapa. Tranfrig̣, der bar an af be Formemfte Warter, om iffe den formemfte, i det rorbuid, der itottede


 Turferte. Ent trede Bart, England, fon par i hatibe for Bentue, fumbe iffe engang tente paa uben Forbumd med jrantrip at indabe fig i Siant for $\mathfrak{Z}$ yoftet. Diterrieg bar iffe formet til Rrefter efter

 Mationens פovedfad. (En forfatter i Plew yout Tribune bentur= fede, at Inrtiet funde giore Reguing paa "Diterriga, Fraufriga ba
 ligeover for Mustand; intidertio bar inger af memote Miagter, ei


 obenfor medent.
 raffede folgelig alle Europar Magter bed one Efteranet i \{amme mindebarbige $\mathfrak{F a r}$, 1870, at trade frem $\mathfrak{o g}$ med velberand 5 erflere, at det iffe lantgere bande til bemfigt at agte paa weftem=


 Wet til at benutte biafe Farbande $\mathfrak{i}$ militere Diemed, fanjand det Ffulde gjememfore fin Bilje med Turfet; Derfor beftemte det fig til iffe at cendje ucente Traftat juit paa det Tidäputft, da ingen Mhaģt bar fanledes ftillet, at den funde frentnange bens Dverfoldelfe.

Den Sfingrum, *ustand fremprote for fur forctagender i
 varmere Simmelfoga end pan Diferfons Strande; men it Riffelig= Ifpent gialt det Turfiet. Saalede figer Bladet Cburehman ira 5artford, (Gom., i en delffreben Sutifel om De "curopaiffe forbirrede



Dan. and Rev. - Danish-Norwegian. al
lents hovedueie，fuor den mordife whiter iffe ftengte dem inde，men at det oreves frem af ent 夜价fe beflegtet med dent，der dred Sors＝ fareme frem，memlig en inderlig Zongied efter at jage $\mathfrak{y}$ alo maaneabort fra faropas 3orobumb．＂
 noret lige fra Weter den Stures Duge．Deme bermate fyrite bled
 2utfe med beld at reajere indil 1725 og efterlod fime Eiferighgere et berpme＂fibite Bilje dg Teftmente＂，how ban medagde visfe betyb＝ uinģfulde Bieqler，fom de fadig flulde iagtage．Z umbute＂Tefta＝

，Wernt alle mulige $\mathfrak{P b i b l e r}$ for at vinde Rompantinopel og Gubien（thi den，fom lerfer der，biver Werdens virfelige Serre）； pphides fadig til Nrig̣ i Turfiet on Werfien；opret Froftungaberter

 paaftund panide maligt Werfiens rald；trents frem til den Weriffe Bugt，on muligt ad Entien；giempret Sandelen paa Diterfandene on trong frem til Sndien，Werdens fore Dplağited．（Er man forft der，fan man tlare fig uben emplift（Buld．＂
（Elleote Mrtitel giber Dette Mand：＂Eng at vinde det giterrigife 5ufes Suterege for Ibternes llojage fe af Europa og berolige derea Meningajorftel $i$ det Dieflif，Sonitantinupel erobredez，bed efter at Gabe opfibjet til Srig mellem de gamle europaife Stater at gibe Diferrig en Del af det erobrede，buiffet jenere funde frevees tilbage， om man vilde．＂

Soud der fenere er foregatet $i$ den rusifite jiftorie bifer，foor vedholdende mant har fulgt den her gione politife grvibning：
 herpldt det．Derpa indog Satarima Den Store நafoven Srim．Wed Freden i Butareit 1812 eryplot Merander den forfte Moldau og det fantarde Bejarabien med fine Yebler，derfener og girjebar．Eaa fom den ftore Mifolaus，der erobrede \％et til fri Seilads paa det Sorte 5ab，Darbanellerme og Doman，yois ufedoanfige Grandighed imidertio frate ham ind i frimfirfen，hoorbed gan tafte Moldau famt 彐ettent til Setladz paa Doman og uindffrenfet Seifefrifed paa Det Gorte 5ab．Tette bar uben Tvinl et gaardt Elac for \％uslano， men roffede iffe deta Blamer mod det ottomanffe Belde gg bidrog ei Keller i nogen befentlig Grad til at fturfe Det ottomanffe Mige．


Peter den Store.

Taalmobig afventende Tiben har ßustand vaaget og ventet, og i 1870, ba alle Beftens Mationer fun gab Mat paa den franfiftuffe Sirig, Łumbgiorde bet Magterne, at bet iffe lamgere anifa fig bumbet bed Traftaten af 1856, der binbrede bet $\mathfrak{i}$ at benntte det Sorte 5ab. $\mathfrak{F r a}$ Dette Dieblit af har ba bette 5av baret, fom det for tufinbe Qar fiben var, et mare Russicum, et $5 \mathfrak{n a b}$, fom fun tjemer alle Ruăande formaal og henfiọter." (San Francisco Cbronicle.)

Mapoleon Bonaparte forftod fuldt vel 彐ußlands Blater og $\mathfrak{B e}=$ thoningen af betz forud platagte Bebegelfer. Eom fante pan St. Selena ytrede han under en Samtale med (Subernaren, Sir פubion Qowe, filgende:
 en Del af Tyrtiet og Grafentand. Dette anfer jeg ligefan fiftert, fom nm det allerede habde fundet Sted. Mut Mexanders §jeleri og Smi= greri for mig gif ud paa at binde mit Samtyffe til benme Blant Jocrticttelfe, noget, jeg imidertid iffe funde gaa med pan, da jeg
 fand 5erredommet ober siomitantinopel, fommer det fuart til at meftre $\mathfrak{b e l e}$ Gandelen paa Mibdelfavet, bliber en Spmagt, og (6ud ved, hand

 og Turtiet, mente jeg derbed at fume oprette en Sfrante for $\mathfrak{F u}$ = landz $\mathfrak{A l n m a z f e l f e r ~ i t ~ D i t e n . " ~}$

Sinjuth betragtede ogiaa det politiffe Schaffil pan jamme Maade, da han fagde: „§ Tantiet vil Berdens Sfjabne blide afgiort."
 ropaş Sigedegt" raber Den Bedaggrumb, Stormagterne Gar babt fil faa lenge paa faftlandet at taale en Mations Tilbarelfe, der far en faff Beligion, mangler de fimplefte memeffelige $\mathfrak{D h D e r} \mathfrak{o g}$ er en Sfant For bore Dages dannede Borgerfamfund. Bonitantinopel betragtes (oerom er afle enige) fom det fore Stridspult $\mathfrak{t}$ (Furopa; og entber af Magterne er tlogtig eller ftining not til at fe eller mener, at ben fer, at jaafremt ent curopaiff Magt tommer iftadig Befibdelie af
 Magt funte foreffibe Betingelier for hele det porige Europa. Jmid= lectid bil ingen af Magterue gierne tinormme en anden noget fanbant, boorfor de tifigneladende fun fan findre det bed efter fitiltiende eller ubtryffelig Doerensiomit at futte fig fammen for at holde hberanore ude. Saaledes faar da den ulnffelige Inrf $\operatorname{sov}$ til at genfle be fin

Fogelige afiatife Tilbarelfe paa europxiff Grund．Dette falber man da at bebare＂Magtenz Sigebogt＂，fon alle er faa omfinotlige for． Gaaledes fan Det imidlertio iffe altio bedblide；fan fat＂fomme til fin Ende，og der flal ingen bere，fom Gialper ham＂．Den foge Mand fynes beftemt paa i al yaft at opmaa en faadan Grad af politifif 凡and＝ dented，at（Europa maa jage fam ober til $\mathfrak{A}$ fien for at bebare fin egen （5ibilifation．

 var lygilig frontet，ifyorvel de iffe formaaede at ubrette noget．Der fammenfaides en europxifif Songres，fom ogian fom iftand，men efter $\mathfrak{a l l e}$ 马 $\mathfrak{F o r v e n t n i n g ~ f u n ~ e n d e ~} i$ det latterlige，gyad det angif at bolde Жuझand $i$ Tomme．San francisio Chronicle indeholot t Marta 1871 falgende Uotalelfe om ，fiongresfen for bet gitlige Spargảmanl＂：
＂Det $\mathfrak{I g} g \mathrm{ger}$ flart $\mathfrak{i}$ Dagen，at Songresifen iffe er ftort andet end et Romediefpil，forfanbidt det gialder at lede of fthre den moffobitiffe Regierings Dptraben．（England undfangede oprindelig Tanten om Songrejen，ford det fimpelthen trangte til en Mateoning til uben virfelig Bancere at traffe fig wo af en Stilling，jom det Desucerre fun $\mathfrak{a l t f o r}$ ubefindig gavbe itotaget，og Mustand var medgiorligt not til at deltage i det＂Iifle Epil＂i Bevioftheden ma，at det tife vilde tabe noget bed fin Jmboefommenhed．I dette flggtige $\mathfrak{A r r a n g e m e n t ~ e r ~} \mathfrak{z a r}=$ fiet den enefte ßart，over hbilfen det gaar ub．Inrfiet lodes Mafigt
 itattede Det，tilfnneladende af $\mathfrak{B e n f a b}$ og $\mathfrak{M j w r l i g h e d ~ t i l ~ \Re e t f a r b i g h e d , ~}$ men $\mathfrak{i}$ Birteligheden for at fremme fine egne Jitereafer，far behrendig unbganet den lldforbring，Mordens Molos jaa aabenlyft finngede ind paa Ramppladfen．Det lader fig let forudfe，hyad der vil fomme ud
 tager nof et Stribt i Fetring af at birfefiggiøre Beter den Storeß fidite Bilje；og Sultanen fan en forjmag paa jin bieninnlig uunogaaelige Dom，at ubjagesaf europa．＂
$\mathfrak{F r a}$ dette Tidspurft pedbled ，，Det pitlige Spargmaals＂ulmende
 i 1877 flog ud $\mathfrak{i l y s}$ Sue．Den 24．Ypril 1877 erflorede nemlig
 Inrlerne弓 umenteffelige ॠaahed og $\mathfrak{G r u f o m h e d , ~ m e n ~} \mathfrak{i}$ Birfeligheden for at gipre nof et foripg paa at bringe fine lenge nerede $\$$ prifer om at jage Syrfen ub af Europa til Birfeligajorelfe．Wbad der tilorog fig

under benne Sirig 1877－78，og hand Fblgerne aj dent var，Gufter not
 Dieblif faa man flart，at Turfiet laa under for Dvermagten．\％uジ＝ land naermede fig med fine Qobegrabe fan mer Sonfantinopel，at rus＝ fiffe $\mathfrak{T r o p p e r}$ befatte felde Fonftantinopels lidenmarter．Ymidertio lagde be europaiffe ßationer，jom blev urolige，iig igjen imellem med fin Stathelggt for at bringe Rampen til Sphor．Den 25．Jamuar 1878 holotes Mongrejifu i Berlin；Surfiet indgif paa at undertegne
 tpier；at æusferne ffulde bejette Batum，ßars og Exzernm；at $\mathfrak{Z n r}=$
 Sterling（omtrent $360,000,000$ Mronter） $\operatorname{ag}$ at dett entoefige $\mathfrak{F r e d}=$ $\mathfrak{f l u t n i n g}$ ffulde undertegnes $\mathfrak{i}$ Ronftantinopel． $\mathfrak{D a}$ ，，Plligemeine Beitung＂funbgiorde bette，tilfqiede $\mathfrak{B l a b e t}$ ：＂Det fan mu iffe langer


Detroit Evening News af 20．Feburar 1878 ffrev：
， 3 folge $\mathfrak{F} r e d s b i l f a n r e n t, ~ f o m ~ d e ~ e f t e r ~ f i b i t e ~ B e r e t n i n g ~ f f a l ~ f r o d e, ~$ fommer Thrfiet til at betale Rubland ent rumd Eum paa omtrent $552,000,000$ Dollarg foruben at mifte en Del af Zandet，wolevere nogle $ß$ anjerftibe，opgive Dowaumumbingen，ubbetale den $\mathfrak{i}$ turfiffe
 faatter i Ronftantinopel ffadesipie for be ped Srigen forbolde Iab
 100,000 Srigajanger．Dente Sum gies lettefig til $600,000,000$ ， naar alle mindre $\mathfrak{P}$ piter medregres．Da mu Zandets fatbare Etrog $\mathfrak{n a f t e n}$ fun er Det goerft fattige Silleajien，og Deta Rengeforgold for narbarende befinder fig i den fulditandigite Forbirring，fan man barffelig indje，hoorfra det fal faffe alle diafe Wenge，hoor villig end detz narbrerente Magthabere er til at undertegte Dnerens＝ fompten．

 fombelit fan indorage Bantet bed fimpertgen at bejatte det eutropaife Inrfi．Med Ubigigt til noget fandant bar（Europa og frerlig（Fnglano $\mathfrak{Z i b s i n t e r e s j e r ~ i ~ S a g e n , ~ f e l o ~ o m ~ B i l f a n t e n e ~ i f f e ~ i f i g ~ f e l d ~ v a r ~ b e r e g r e d e ~}$ pua at oribe de engelffe freditorer til Banvio ved at berpbe dem det fibite ⿹aab om nogenfinde at faa ent（5ent tilbage af be foare $\mathfrak{B a p l}=$ taler，fom henfana t thrifife Dbligationer．Wet giver \％ubland For＝ trinet fom fireditor $\mathfrak{i}$（3ortent Fallitho og har ovenifipbet den fordel
at fiode inde med den til Want ftillede (5jenftand, hoorned forbring $=$ habere med celdre Srav fillleg udenfor."

Folgende (sitat aj Philadelphia=Bladet Public Ledger $\mathfrak{a j} \mathfrak{M t u g u i t}$ 1878 fremptiller paa en belcerende og meget betegnende Maade, hoor= ledes det thrfiffe smraade er foundet ind i Qpbet af de fiofte 60 शar og ixrlig fom oftge af Srigen i 1877:
,Den, Der gior jig det Befocer at fafte et Blif paa bet europæiffe Turfieg fort for omtrent 60 )lar jiben $\mathfrak{o g}$ fammentigner Dette med det nue Sort $\mathfrak{i}$ Dverensitemmelfe med San Etefano=Traftaten og libt fenere Bertinerfongresfen, bil fume giore fig et Begreb om den sur= tighed, hoormed det ottomanfe 刃ige trenges ud af Europa. Dengang
 Seretl) onfattede det Moidan ja fanot noro fom til den 47 . norblige Brebdearad; det omfattede ogian det mumerende Sontgerige (brafemtand og dorftede fele Eerbielt og Bownient. Men bed 2taret 1830 bled Turtiets nordige (5ranfe orevet tilbage fra Rarpaterne til Donaus indige Bred,
 donme, umbtagen forfandibt de aartig maatte ertagge en Wengeafgift til Worten. Spndenfor Tonau bavde Eerberne for iit Qand erfber= vet en Iignende originelje. (brafenfand var pgiaa blebet iftand til
 naffet. Rusiand og Etorbritannten Foreflog at giore (Grafenland til en fatfenloig Etat under turfīif Sverhoihed; men Dette afflogeb, pa fom $\mathfrak{F} \mathfrak{p l g e}$ deraf odelagde den magtige thrfiffe flaade ved Mavarimo, $\mathfrak{b w o r e f t e r ~ d e t ~ n a f b r e n g i g e ~ M o n g e r i g e ~ B r a t e n t a n d ~ o p r e t t e d e s . ~ S a a l e d e s ~}$ bled Inrtiet i furopa paa alle Sider trongt tilbage. Yiu er den norblige Granfe, der faa nylig laa ved Tomau, breben tilbage til Balfanfieldene. Kummenten ©gerbien er iffe lemger enanang ffat= flaldige, ment er indtraadt blandt de uafgengige Stater. Bognien Gar ftillet fig under piterrigif Beffytelfe, Yigefom Bumanten ftillede fig under Rustande i 1829. De omorbmede (Granier tillcegger thr= *iff Zandomraade til Serbien, Montenegro og (Srafentamd. Bulgarien indtager Rumanient Pladz jom et Furfenbomme med Selofthre og
 fyo for $\mathfrak{B a l f a n}$ fooffes Turfens Magt, da Mumelien fal habe Met til Selviture $\mathfrak{i}$ indre $\mathfrak{A n f i g}$ gender under en friftelig Befalingwand. Sg
 indtil det leonede Zandomraade fun er en ©fygge af, hoad det bar


Statsmandifumit og aabne Sampe fun ganet ub paa at fremfalio berne Sagernes Stilling. $\mathfrak{F}$ neften famme Sidanu gar entelte af de andre Magter ftrwbt at opretholde det thrtife Biges (Brenfer uforandrede. gnilfen Wolitif, der gar had beld med jig, fer man bed at fammen= ligue Sortene fra Zider med 25 2fars Mellemrum. Det tyrtiffe Guropa er $\mathfrak{i}$ Qobet af de fiofte halvhumbede Mar jourbet jocert indog joinder
 fom Rusfand foremede fig for at opretholde det ottomanfee Bejen $i$
 lig jorubbefemmelfe, der bil giare (5nde pan Tyrfernes פerredmme."

En Rorrefpondent for Bladet Christian Union fired fra Ron= ftartintopel Den 8. Dftober 1878:
„भaar man betrenter alle be Bamfeligheder, der letrer fig om dente joage og baflende Styrelfe, maa man fun undre fig
 den fafte (Sjucelo paa 1,000,000,000 Dollare, gooraf dent ingen 彐enter betaler, far den en uhgre 2oggixeld paa Brand af alle fine firigs= udgifter; dens (embedemand i UDlandet faar ingen Betaling; den oplpfer iffe, ja indffrenter iffe engang fin har, og Dens ßapirpenge er faagootiom bleben naroildfe; folfet Gar tabt Mrodet og imgrefer
 hoem den meft ffal frugte, fitte $\mathfrak{B e m e r}$ eller fine Fiender."

Stion 1878 har mant bed alt, goad der er foregaaet $\mathfrak{i}$ Difen, naaet Innaere frem i famme Betning: ftorre Tryf paa Den thrfiffe Regjering med den jandinulige Birfiting, at Inrferne fommer til at
 er nof et Sfriot henimod den uundgaalige $\mathfrak{F g l g e}$ og en Begivented, jom Mew Yort=Bladet Independent nover at betegne fom „Begnndelfen til Enden".

Qondonerbladet Daily News figer $\mathfrak{t}$ J̌unt 1883: , $\mathfrak{y} \mathfrak{n a d}$ enten oi fures din det eller ei, gaar det ottomanffe æige Gurtig fiit Dro imbde, og da ßualand er ben emefte Magt, fom i fime (Fgne fan ind= tage dets ßlads, er det til ingen $\mathfrak{P n t t e}$ at flage over, hoad der iffe tait undgaaes. Foff af alle Folfeflag og Troesbetjendelfer Hager bittert ober dent Tingentes Tilfand, under hbilfen de leber; men kan= buende ingeii lider mere end Turferne felb."

Э 1895 onerraffede ß Berden bed Beretningen om de foricroelige (brufombeder, fom Inrterne og furberne fordoede mod $\mathfrak{A r m e n i e r n e}$. Baalidelige Rapporter nifer, at der murdedes $\mathfrak{i} \mathfrak{T u f i n d b i z} \mathfrak{a f}$ Menneffer
under Dmitembigheder, hoor den ftarfte Grujombed lagdez for Dagen. Nationerme protefterede giemem fine Befander, ja truede; ment Sultanen giorde intet, pmend han lobede godt. Dienfintig $\mathfrak{l a b d e}$ han iffe Syjt, om han fabde Magt, til at ftandfe Blodsudgy= delfen. Famatiffe Mujelmand inntes i fit Rajeri at gabe jat fig for at uorybde alle Mrmenierne og bringe Deres fivinder og Børn i Slaveri efler overlade dem til en endmu nuteligere Sficebne. Tujiut= der af enter og faderloje omfom af Ruldo og sunger paa beres phagt bland de armentife Bjerge. (En fand Sfret bredte fig ober Sriftenteden, of Striget loo fra alle Sande: Drib Intten ud og
 regifer og yjemfidige Misumbelfe Sfyld $i$, at de lod Marderierne bare ved uben at ubratte 5aanden for at fande Blodadet bed at give Tyrfen en fortjent ßebielie. 5oor lenge, D ⿹erre, fibd Lange?*)

Santedes thder aft med Rimelighed paa, at Tarterne part maa
 telte"? J Jerufalem? Dette er biājelig Det rimeligite Sted. Mew= ton figer i fin $\mathfrak{B o g}$ om $\mathfrak{B r o f e t i e r n e}$ ( 5.318 ): „Mellem Wabet og det hellige, deilige Bjerg" maa, fom di allerede har biit, betegne en Wel af det hellige Zand. Der fal Inrfen leire fig med hele fin Magt; Dog fal han "fomme til fin (Ende, og ingen fal hicelpe Gam", - hjowlpe ham med beld eller redde ham."

Itiden vil fnart afgipre dette Sparganaal, fanticnde inden nogle Faa Mameder, og naar dette finder Sted, hbad friger jaa? Da bil Begidenheder af den ftorife Betyoning for alle Jordens Beboere finde Sted, hnilfet ftrafe jes i nafte Sapitel.

[^15]

## 12. Kapitel.

1. Bers. Da paa ben rib fal Mifael flaa frem, ben fore Fyrfe, ber ftaar fom Barn for bit Folts Bron, og ber fal vare en Trangiels Tio, fom ber iffe har veret fra den Tib, et folf bled til, indtil bentio. Og paa ben zid fal bit Folf undomme, guer bent, fom findes ffreven $\mathfrak{i}$ Bogen.
 ved Mam elfer $\mathfrak{T a l}$ pan noget ferligt $\mathfrak{N a r}$, Maaned eller Dag, men et Tidupuntt, ber beftemmes beo, at der indtraffer en bis Begiben= Ged, hoormed det ftan i Forbitmelfe. "Paa Den Tid". 5pilfen Zid? Jo, dem Tid, hoortil foregaede Sapitela fiofte Wers forte 0 , nembig naar Morbens fonge fan opflaa fine Malabstelte paa bet Gellige, deiltge Bjerg, naar med andre Dro Turferne, mojagne af

 bod der allerede foregaar $\mathfrak{i}$ Retring af dette Manta Sphanelie, og ber nowntez noget af bet, fom henpeger paa, at Tarfen fnart vil ie
 !ndtreder fal ham naa fiut (5nde; pg da maa man ifolge Dette Bers vente, at Mitael, Den ftore Zurfte, ffal fan frem. Deme Bebagelie fra Inrfiets Side er Tegit pan, at han fant fan frem, med anbre
 forebngge al Mixforfanelfe wil bi bede Raferen lagge Marte til, at
bi iffe forftaar dette faaledea, at det nefte Felttog imod Tirferne bil jage dem ud af Europa, eller at Mriftus begmnder fin Fegjering uden at filide en emfte Dag eller Sime, naar Surterne forit gior Jerufalem til jin 5obeditad. Men Begibenhederne bil efter bor
 mer paa ell eller anden Maade at pues paa $\mathfrak{I n r f e r n e . ~ 2 ) ~ T e ~ t r æ f = ~}$ fer fig ud af (5uropa. 3) Te ppliaar tifiidit fin Bopel $\mathfrak{i}$ Jerujalem. 4) $\operatorname{Sg}$ fan fremftaar Mifael, med andre $\operatorname{DrD}$ : Mrifti Rige begunder, og han fommer $i$ פimlens Efner. Ea man fan iffe med god (brumb antage, at der mellem bisife Begiventheder vil hengaa nogen innderfig lang Tid.

Men foem et da Mitael? Sa hbad bil det fige, at han ftaar frem? Mifael faldes i sub. 9. "Enerengelen", det er, den pberite Engel eller Englenes Sverite; Der er blot ell jaadan, Svem er ban? San er delt, hoiz soft fat hores fra simlen, haar de dode fal op= ftan. 1 Thesj. $4: 16 . \operatorname{Sg}$ hbis Mgit hares i jorbindelie med
 Maar man mu gaar ub fra bette, fommer man til jolgende Slut= ninger: © $\mathfrak{a l t j a a}$ © (GuD马 Søn. Tamiels llotrnt: „Den ftore Fnrite, Der ftan jom Barn for dit $\mathfrak{F o l f z}$ Born", er $\mathfrak{i}$ og for fig alene nof til at vife, at den, Der her omtales, er og maa bare delt famme fom Mennefenes frel=
 Gud ophpiet til en furfe og örelfer" (9tp. (5j. 5: 31). நyan er ben fitore $\mathfrak{F b y}$ ite; der er ingen ftorre $\mathfrak{u d e n}$ Faderen alene.
 fig til at antage fig (Buds Ijentere $i$ deres arme, dqdelige Tifftand og forlafe dem, faa de fan blive lhberjaater i hans fommende

 $\mathfrak{Y r v e l o d}$; og de flal blide den fornemfe $\mathfrak{Y a r f a g}$ til den Blede, for $\mathfrak{h b i}$ Sfyld Rrifus ubfold alle de Selnopofrelier og Sidelfer, fom ubmartede han grelfervart for den falone Menneffeflegt. Forbau= fende §wderßbebizning! Maatte en evig Tał boes ham for hans Maade og Barmhjertighed mod oz! Fans vare æiget, Magten og 2eren i Guighed!
$\mathfrak{B i}$ fommer $\mathfrak{n u}$ til bet anbet Sprogmanal: Syad menez der med, at Mifael ffal fan frem? ?ใøglen til dette llotryts Indoing findes
i Dan. 11:2, 3: "Enbmu fal ber opitan tre Nonger for Werfien"; „joa fal der opitaa en berdig honge, og han fal ferife med for Mhat". Der tan ingen Ibiol bere pm mevate llotruts Wetyoning i diaje Efsempler, uemlig: at obertage : wiget, at regjere. Eq jamme llotry! i foreliggende Rers man have famme Betybuing: Mitael fat ftaa frem, obertage 刃iget eller begmone firn Wegjering.

Men regierer da tffe Srifus mu? jo, i zatlesifab med fin
 3:21. Men demut Sroue eller dette Rige opgiver han bed (Enden af
 Gan den Meajering, fom er omtalt paa Dette Ster, idet han ftaur frem eller poertager jit eget \%ige, fin Faber Tabiow forlemgit for= jettede Eroue, og opretter et jerredomme, lyovrpaa ber iffe ifal vare (5nde. Qut. 1: 32, 33.

Set er iffe mobendigt her at indade jig paa en landeriogelfe af alte be Begiventibder, fom frembringer eller er uadifillelig forbumbne med Deme forandring $\mathfrak{i}$ frefferens Stilting. Det bere not at fige,

 Dragt. Sandens Bart er fuldoragt og Slegtens ßrovetio tiletbe. Dent, font da er uteritg, bar intet 5aab our forbedring: Den, iom er
 Dg Fra den $\mathfrak{Z l d}$, indil de forfardede Mationer fuer fin forfantede
 derbrybes fom med et Jermipir og ionnexilanes fom en Wottemagers
 Straffedmune uden Sige i Berdens biftorie, og fon entor med vor

 2 Łesi. 1:7, 8; शata. 11:15; 22:11, 12.

Pf fadan Bregt er de Begivenfeder, der begutider, uaar Mifael ftan frem; pa at han fanledes fanar frem eller obertager Riget er et Iegut par, at demte afgigrembe periode i Memefteforgtens niftorie indedey, nogen $\mathcal{T}$ id for Srifus perionlig bender tilbage til deme Ford. 5ow nigtigt Det derfor er at vioe noget oun fanz Stilling, faa at man tan folge med i fons Barts oremgang og foritaa,
 frem for Menmefleflegten, og vor evige Etjofthe bliner beftemt.

Men hoorledes fan bi mitume bide dette? Soorledes fant bi
faa forftand paa, hbad der foregaar i bimlenes fjerne simmel i Soelligoommen fiftoppe? So, Serren far varet faa naadig, at han Gar gibet os Midler til at foritaa det. Maar bisje ftore Begivenheder foregaar paa Jorden, bed man efter hans Erb, hoad der famtidigt dernted jaf foregaa i simlent. Mj de Ting, ni jer, larer bi de Ting at fiende, fom bi iffe jer. Sigefom man gjemem Saturen fuer op til gaturens (sud, faaledes fan man faa foritano paa, goad der foregan i Simben, gjemtem Zegn i Raturen og Begibenteder $\mathfrak{i}$ Berden. Maar Songen af Morden ppilaar jine Baladatelte mellem Wavet og det hellige, deilige wjerg - noget, man allerede jer de forbe= redende Sfridt til - da ftaar Mitael, bor frelier, frem eller med andre Dro modtager Riget af fin fader, for han endefig bender tilbage til berut Jord; eller man funde udtuffe det jaaleden: Ta


 i den himmelfe belligoom. Det foreliggende Bers umbner flere Ting, hooraf man tilnœrmeljē̆ den eliber.

Sorbindelfe med, at Mifael itaar frem, indtreder der ent jaadan Trangelatio, fom aldrig har varet. J Matt. 24: 21 tales der om en Trangiel faa for, fom iffe har veret fra Qeroent $\mathfrak{B e g}$ gndelfe fibind= til, og fom iffe heller ffal blive. Demme Sreengiefotio, der bled op= fildt, da $\mathfrak{P a b e m a g t e n ~ m b e r t r y f t e ~ o g ~ d r e b t e ~ M e n i g h e d e n , ~ e r ~ a l l e r e d e ~}$ forbigangen; medens den Srengielatio, hoornm Tan. 12: 1 taler, tilhorer Fremtiden efter bor formentig. Whorledē fan Der bere to Tranglegation mange $\mathfrak{3}$ ar fra hination, buer af dem forre end nogen, der fidtil havde baret og nogenfinde fufde fomme? for at undgaa Mitaportaneffe her maa man ombingelig legge Marte til oboffellen: Den Irwugielatio, hoorom Mattœuシ̆ taler, giolder en Irwergiel, fom tom poer Mentgheden; ßrifus taler der til jime Tijciple og om jine Difciple ifommende Sider; dem gialdt Srbene vefentlig, of for Derẻ
 Trongielatid derimod, hoorom Daniel taler, er ffte en Sid af $\mathfrak{R e}=$ figionaforfalgelfe, ment af fore Ufyffer over Mationerne. Der har $\mathfrak{h i d i n d t i l}$ ingen Trangfel owret fom beame, if fe oner Mentigheden, $\mathfrak{m e n}$ ober $\mathfrak{F}$ olfene. Sen gireder Berden og er den fitite Irengiel $=$ tid, fom ffal fomme ober Berden i benz norbcerende Tilftand. yo Mattauß taleß Der om en Tid ejter nabute Trengielatio; thi naar
 Ger hos Tantiel hentudes der iffe til nogen Srapetid efter namute Zrangel; thi med denue aifluttes ßerdensfiitorien. Zen omjatter
 Mabenbarelie, naw han fommer paa Efterme $\mathfrak{i}$ Glosfuer for at fraffe
 gjere oner dem. Men i deme Trengieftio jfat guer den redoē, der
 Der anere en Efare af mbtomute, fantedes fom berren har jagt, og Hand de undiluphe fal de vare, fom §erren falder." Joel 3:5.
 pponagne, fomme til evigt 2 id og fomme til ibel $\subseteq f f a m$, til evig 2 affity.

 fremitillet i narbarembe Sopitela 1. Bers̃; thi Den Begibented, der

 Eller fat Der foregaa elt jarlig Spfanbelfe, fom foarer til ben ber

 19: 12)? (Et af diaje maa det vare; thi hbert Striften马 Sro maa fuld

Surfor fan bet iffe bere den joritnounte, ben Spitmbelfe, fom foregaar ved den fidite Bajur? Mei, fnroi blat de retforbtge, men ingen af de ugudelige, faar Iel i den Spitandelfe. De fenjovede $\mathfrak{i}$ Sriftus fonmer da frem, men ingen andre; thit, de andre bpoe bled :ffe levende igjen, indil de tufibe Mar fuldendes". Mab. 20:5. Saa indhefatte da bele Menmeffeflegtent afmindelige Dp=
 og 2) De ugudeliges alene tufinde $\mathfrak{A l a r}$ derefter. Ien almindelige $5 \mathfrak{p}=$ ftandelie er iffe ent blandet Spitandelip; de retfordige of de ugudelige fommer iffe frem iblandt goerandre til famme æid; men hoer af de
 begge Rarters Spitamelfe, angibes flart at vere tufinde $\mathfrak{H}$ ar.

Ymidertid ftaar baade nogle retịarbige og nogle ugubelige op tifiammen beo ben Spitandeffe, der omtales i foreliggende $\mathfrak{B e r s}$, hoorfor bet iffe fan dere Den forite Spitandelie, fom fun ompatter De retferoige, ei hefler den anden Spltandelfe, fom thoelig nole er
inaffumet tit de ugubelige. Derfour der blot ftodi Ieffen: „Mange
 fumbe matane toltes fom indofattende alle de reticerbige, og $\operatorname{Dp}=$




Mhan fan indoende, at deme Eclit iffe frover andre end de ret=
 mange af dem, fom fober i iordeng Etob, ftal apbaagne, disfe til
 man Wharte til, at deme Doerfattefe - Der ingentmoe er grabe ber srifif cifter bor Menimg - intet benifer, far man faar mofold



 mentur tiffoicr alt 京ortoltming, builfet jo ar noget gamfe andet.






 men it Wherbum, for builfet diaje fal bare Eubjeft. Soiffet Werbum man fan det bere? Dette tommer an pan den foregameme Del af
 finders. Dette er alffan dat pradifat, der ubfylderde man indfudes: "Eomme |eller diafel ftal opoadage til coigt Lib." Sian man

 man til unfuldende at inditube famme Sed of laje: "Somme [eller
 and Dette fubftembingive Wheniment, alt undet forbarfer Teftert; thi

 medens der intet figus an de burige, ber iffe ophagher. Dep at fipe,
 Dent intet figer, er iffe aleme at frante Stedets Mening, men ogian

Sprogetz Sobe. Eg af de mange, fon oppanguer, opitana nogle til evigt Xio, andre til Sfam og coig Mifity, goiffet arbabere bevifer, at ogfan diafe fal opbaagre til Bevidithed; thi medens 2lifty fan foles og bijes af andre imod dem, jom er itrafifyldige, fan Stam fun foles of nifés af de fintoige felv. Som allerede vift omfatter derfor deme Spitandelie nogle aj bande de retferdige og ugudelige og tan ifte bare den afmindelige Opitandelfe paa deat yoerite $\mathcal{L a g}$.
 delfe eller paa noget andet Sted nogen bentubuing til en fandan Zil=
 finder Sted, naar (Sud solf befues fra den Ircengielatio, foomed demue Rerbeng jiftorie ender, og ifolge $\mathfrak{N a b}$. 22: 11 inues det, fom on Deme Befrieffe fer for Srifti Somme. Det hpitidefige Dieblit fommer, naar der figes om dean uterige og uretferotge, at fant frem= deles vedhfider at vare uretfordig; og om den retfardige og hellige, at han bedbliver at bere bellig. Da er allés Efjerate for evig af= giort. Ig naar deme $\mathfrak{D o m}$ fumbijores over de retfordige, ma det bere 六relie for dem; thi ingen fare fan da langere maa dem, og de behover iffe mere at frigte for noget mind. Mlent Sriftus er endmu iffe paa den Itid fommen; thi han tifigier umidoelbart: „Eg ie, jeg fommer jnart." Demte haitidelige Befaling, fom befegler de retfor= Dige til det evige $\mathfrak{L i b}$ og be ugudelige til den evige $\mathfrak{T o d}$, innes at ubgaa paa jamme $\mathfrak{L i d}$, jom den fterfe $\Re$ git ubgaar fra Ironen $i$ 5imlens Zempel: "Tet er fet!" Mab. 16: 17. Sg Dette er pienint =
 der foregaar i forbindelfe med den hoerfte Iag. §oel taler derom og figer ( Kap. 3: 21) , „Sg 5erren jfal brole fra 3ion og lade fint Roft hore fra jerufatem, og simuel og jorb fal breve; men ferren
 Sieblif altjaa, naar Guds æojt hpres fra ظimen fige jorud for
 dem Befrielie. Wed deme Seilighed altiaa, bed Guds 刃git, nanr Fommen for ebig fal udtales ober Memmiffeifogten, og Dent fitifte ftore og forferbefige Ecene oprulles for den Dobsobmte Berden, giver Serren de forbaufede Mationer endu et Bedis pg Mant paa fin Magt, iwat han opbeffer fra de dpoe ent Mangode, der lange far jobet $i$ §orbens §tob.

Man ier fanledes, at der bande er Tid og Mum for Spitandelfen $\mathfrak{i}$ Dan. 12: 2. Der findes desuben et Sted i Mabenbaringen, Der Dan. and Rev. - Danish-Norwegian. 22
gior det moovendigt at antage，at en jaadan farffilt Dpitandelfe bil finto Sted：＂Se，han fommer med Sfnerne［Dette er uomtbifteligt Srifti andet Somme］，og hoert Die fat je ham［bland de folf，fom da leber paa $\mathfrak{J o r b e n}$ ］，ogjaa de，fom har gjememftunget fam［be nemlig，der tog meft virfiom Del i den fraffelige（Bjerning at fors＝
 De，der forwfeqtede $\mathfrak{f r e l f e r e n , ~ m a a t t e , ~ m e d m i n d r e ~ d e r ~ f o r ~ d e r e s ~} \mathfrak{B e d}=$ fommende giprdes en Ulidtagelie，blide i Graben til（Enden af de tufinde Ylar og opitaa $i$ den almindelige Forfamling af de ugudelige paa den Iid；men her ftaar der，at de ffal fe zrelferen bed hans andet 反omme． De man derfor i dette Diemed fomme frem i en forffilt Dpitandelfe．

Wet er biajelig ogiaa meget pasfende，at nogle，fom far nomæer＝ fet fig ved for hellighed，fom har lidt Erangiler og Modgang fom Folge af fit baob paa den fommende frelier，men dode uben at fue $\mathfrak{h a m}$, －at de ffal opocffes，en Stumb for $\mathfrak{y}$ an fommer，for at bere Wione til，lyad der fer ved hans berlige Iabenbarelfe，figefom paa lignende Mrande mange af de fentionede beflige fom frem af Graven efter jefu Spitamelie for at fue han Dpitandeljes ferlighed（Matt． 27：52，53）og $\mathfrak{i}$ Seier马゙og ledjage ham til Majeftetens Srone og baire 5amo it bet bote．（Ef．4：8．Det er ogiaa rimeligt，at nogle af dent，fom bar puet dent ftorfte llgubelighed og har giort meft til at forfante Srift Sabn og fade hats Sag，frerlig de，der ubvirfede Kand grufomme Dod paa Soriet，jant ipottede og giorde fig fyitige
 Straf，der ved Dommen tiffalder dem，at fue hans Gjentomit ifim＝ lenk Sfyer fom en guoommelig Seierberre i en for dem uubholdelig Majeftet pg ©ffan．

Enomu en Bemartning i $\mathfrak{F r l e d n i n g ~ a f ~ j o r e l i g g e n d e ~ S f r i f t f e d , ~}$ for bi forlaber det．Soad her figes mener nogle er et god Bedis for de ugudeliges evige Bine，efterdi de af dente Sarafter，fom her
 hed vare（Gjenftand herfor，medmindre be lever ebigt？Det er allerede bemarfet，at Sfam forublatter Bevidthed；men lag Marte til，at der figes ffle，at Sfammen er evig；bette Sillagsiord inoforeæ iffe， for man fommer til Mfify，der er en folelje，andre treerer mod de firaffifldige，medens den iffe nobnendigbiz frever Bebidithed hos dem， mod haem $\mathfrak{q}$ pleffen er rettet．Derfor oberjatter nogle Stedet jaa＝
 ledes bil det blide！Sfam ober deres Ugudelighed og Forbarbelfe
brender i deres Sjel，faalcenge de har Fildorelfe，og maar de，til＝ intetgiorte for fiu Uretferbigheds Stuid，bandrer bort，beffer deres affthelige Saratter og brodefulde ©jerninger Gos alle de retferdige blot $\mathfrak{2 f f i f}$ ，Der alorig vil forandres eller formitoffes，fatrenge fom de retfardige far dem i minde．Foneliggende Sfrittited yder derfor intet Bebis for de ugudefiges evige Bine．

3．Wers．Men be forfandige fal fitute，fom Simmelbodoingen fintuer， og be，ber forte be mange til \＃etfarbighed，fom Stiennent，evinbelig og altio．
 ＂戸orftandige＂．＂De，der er Earere，＂ffal ifime，fom פimmelforel＝ vingeri finmer；dette er naturligdiz Dem，fom undervifer $i$ Sambeden gof forer andre til bens sumbfab netop forub for bet Tibspurft，da
 fom Berden beregner fig Iab og Gevinit，fofter det ogfaa noget i wore Dage at underbife om diafe Titg．Det foiter ent gode Mawn og Bugte，Magefighed，Befnemmelighed og ofte（Fielionon；Det medforer Mrbeide，Sorz，Dpofrelfe，Iab af Bemmer，Spot og iffe jaa fjelden

 dig at holde Sabbateit og maffe mifte diut Stilling，formindife dine Jndtegter，ja faubcube endog udiatte dig for at mifte det awowen＝ dige til Sidzaphoto？S，blinde，Daaragtige，imaalige Spargaman！ 5oilfen Sortinuethed ligeoberfor ben Sydighed，Sud frever，at ternfe paa det timelige UDfomme！5vor lidet Dette ligner de adfe Blod＝ vioner，fom iffe elffede fit Sid inotil Doden！Mei，Tabet ligger fulds ftrendig paa den modiatte Sibe！Manr §erren befaler，fan det iffe betale jig at bare ulndig．Og naar man jpørger os：⿹勹orledes fan det betafe fig for big at holde Sabbaten og forporigt ppfylide de $\$$ Plig＝ ter，fom Shodghed mod Sandheden fordrer？fan bi fur til Svar iporge： 5 borledeg fan det betale fig for big $\mathfrak{i f t e}$ at gipue bet？Faa ben fommente Dag，naar de，der har fogt at bebare fit $\mathfrak{E i v}$ ，fatal mitite det，men de，fom gjerne har billet bove alt for Sandhedens og fint guddommefige berres Sfnld，fal faa den Gerlige Belpming，fom lobez
 De uforgiongelige Stienter evindelig $\mathfrak{g}$ altid，－－ba faar man fe， goent der har beret forftandig，og hoem der har giont ßalg jom blinde og Daarer．De ugubelige og verosligfintebe betragter nu be Friftne

idet be fan de Sriftres fanfalde Daarlighed og untogar deres Sab. Эutet Suar befowes herpaa; thi be, ber nu foelder deme Tom, bil frart jefo tomme paa anore Sanfer, og Eagens Bitfeftghed bil ita for bem i lefe fit jerreffelige Mlvor.

Jmidertio er det den Arifutes sorret at fryde fig ved den bid= athorlige Truit, der ligger $\mathfrak{i}$ Dette Zaite. Blot af Etjerneberbenen felo fan man banne fig at Weareb om det forartede ved Yaftet. Soad er biaje Etjerter, i צiphed med gwiffe Retfardigledens Ucrere ffal
 lighed ligger der i demue Gammentigning?

Solen i bort eget Eofnitem or en af biaje Etjerner. Maar bi jammenfiguer Den med vur Zुorbflode (Det memmefte Maal, vi fan aumende), befinders den at ware en slode af temmetig betndeliag Etar=


 fom bor. Doiffet umadelight Fumfang!

Eg bog er ben langt fra den forfte cller meft itraalende af de Bloder, der fiorer fom med Mbriader afifimtende Bogne giennem Simten. Dens ncere Stilling (oen er fur omtrent 95 Mitutioner eng.
 Men langt woe i det wofrafte sum, fan langt borte, at de fer ud
 fang og ftertere Blans. Den nowmete fitmiterne eller Sol, glfa $i$ Sentauren paa den indige safofugle, er, efter had man med $\mathfrak{M u}=$ tidens maatige of fifte 3 gitrumenter fur furbet, 19 Billioner eng.
 faa langt borte, det er 285 Billioner eng. Mit, og dent fituner med
 Wega, der udfender et Rys jour 344 af vore Sole; Rapella: 430; $\mathfrak{Y r f t u r u}: 516$ o. §. o., indtil man tifilut naar den fore Stjerne Mfyone i Bleiadermes Stjernebillede, der i jimmelrummet ubjender en Etraalegtans 12,000 (6antge faa ftert jom Den valdige Blode, der oplyier og leder bort Solfuftem! Sborfor fer den ba iffe mere Infembe ud for oz? Fordi bens Mfitand er 25 witlioner (5ange faa ftor, jont Jorden Bane er i ©jenmeminit, og demte er 190 Midlioner entg. Mil! Tal er fum joage til at ubtryffe faadame Miftande. Det faar bare not at fige, at dent globende Qhy, for det naar bemme fierne Berden, maa gientemlobe et Rum jaa fort, at der medgaar
en Tid af ober 700 Yar; og Gujet gaar dog med en bajtighed ai $192,0 \%)$ eng. Mil $\mathfrak{i}$ Sefundet!

Mogle ai disje valoige nimmellegemer ferfifer ene ligejom bor egen Sol, andre er dobbelte, d. b. i., at bet, four for ow fer ho fom En Stjerne, $\mathfrak{i} \mathfrak{B i r f e f i g h e d e n t ~ b e i t a n y ~ a f ~ t o , ~ f a l e d e s ~ a t ~ t o ~ E u l e ~ m e d ~}$ fit zolge af Blameter bebreger fig rumbt om forambre. Stmore er tredobbelte, atter aurbre firdobbette, da en ioctmindite er jetabobbelt.
$\mathfrak{D e w d e n ~ d i f e r ~ d e ~ a l l e ~ \Re e g u t u e n s ~ f a r b e r . ~ Y o g l e ~ E u i t e m e r ~ e x ~}$
 horer til Deres Eyptemer, faar forffelligforvet $\mathfrak{D}$ ag. Safor giver fine elt gron Dag; den Dobbelte Polaritiente giber fine en gut. nogle Eyfemer er be forffedige Sole tilforende jamme poriffellig=
 fom for at gipre bette Sydens̉ Sidr fil ben fagreite Gjemitand paa bele §imter, finder man i det en (bruppe paa mere end 100 forffiel= linfarbebe, rode, grome, blaa og blaagrome Eole, fan teet fomment= trengte, at de i et fraftigt $\mathfrak{Z e l e f f o p}$ fer ub fom en mbelig Bufet eller et Styfte Junderarbeide."

Sy hood fal mat fige ont dije berlige Sloders $\mathfrak{A l}$ der? Yrogle

 itte helt gaaet moder! Men Stjernerne finmer figejaa flart fom $\mathfrak{i}$
 er optomure og langfomt forgangue, vi gaar tilbage bag 5iftoriens uflare, Dumfle Synfredz, fige tifbage til dent forite Sid, hoorom (Suds Sro taler, da Jorden fremfaides af Raos, Morgentifernerne
 Etjernerne $i$ fine progtige Baner; pg bi bed iffe, hoor leatge for Den Tid de begpude fit $\mathfrak{Q}$ : 6 ; thi ftiernefintrige fortaller on Zaage= pletter (aj Stjemer), der figger ded de yderife (brcenfer, jom mant gjennem Teleffopet fan opdage, hbiz ins i fin uopyørlige $\mathfrak{F l u g t}$ bilde bruģe fem Millioner Yar for at naa bor Jord. Saa gamle er digie Etjernefloder. 5 g Dog er Deres Etin ei fordumflet, deres Mraft ei forminoffet. Ungrommens Dug fones enomu frift paal den.


 uformindffede $\mathfrak{y e r l i g h e d ~ e r ~ e n ~ z o r u b f i g e l f e ~ o m ~ ( E n i g h e d e n . ~}$

Sg faalebes fal De, der fører mange til Æetfordighed, fimme $\mathfrak{i}$
en Serlighed, der bil bringe fefy farldierens Sjerte til at bamfe af $\mathfrak{F} r$ rb, og faaledes fat beres Mar blibe bed evindelig ga altio.
4. Wers. Og bu, Dantiel, fuf bu til for Srbene og foriegl $\mathfrak{B o g e n ~ i n b t i l ~}$ Entens $\mathfrak{Q i b}$ ! Mange fal idrig granfe, og Rundfaben fal vorbe megen.
 $\mathfrak{G b a d}$ Der bar aabenbaret for $\mathfrak{D a n i e t ~ i ~ d e m e ~}$ Brofeti. Dette falde tilluffes og forjeglea hortil Endens Tid, d. b. f., man fulde iffe
 forftan det for ben $\mathfrak{T i d}$ (Endens $\mathfrak{T i d}$ begunde, fom allerede bij̄, 1798. Da Bogen laa Guffet og forieqlet indtil Den Tid, lader Det fig beraf figefrem flutte, at fra famme $\mathfrak{Z i b} \mathrm{g}_{\mathrm{p}} \mathrm{muft}$ fulde Bogens Segt tages bort, med allore Drd, folf blibe bedre iftard til at fatte den, ligejom man mere oputerfiont vilde give Regt paa demme Del af det af

 Wrofetierme, ifor Dantels, yar baret (bjemfand for alle beres lnder= Fogelfe, der har granfet Drbet, boorent (5inififationen har ipredt jit Sus ober Sorden; derfor figer da Berfet ifin Slutaitg fom ent
 ffe: "Mrange ffal ivrig granfe [eng.: Iobe til og fra], og תumb= ffaben ffal borbe megen." 马yad enten bemte $\mathfrak{Z}$ ghen tif og fra
 Samferdfenmider i Zobet af det jitite halufunderede Mar, eller den, font nogle opfatter bet, thber paa, at man bil rantage Profetien med
 Hfart blevent opfyld for vore Dine. Э en af de to ncente Fetnim= ger maa man tolfe Teffen, og gittiden ubmarfer fig i begge diaje 5nenfeender.

San dgiaa med bette, at Sumbifaben fal borde megen. Det gicelder enten Sundfabens Forvgelje i Mmindelighed, hoad Sumit og Bibenfab angaar, eller תumbifabens Forpgelfe med boenint til bet, fom bleb aaberbaret for Daniel, fom bar tilluffet og forjeglet indtil Endens sid. Waa hbilfen af disfe to man end anvender bet, faa er
 Ting, Memmeffeambent har frembragt, og be funftige Yrbeider, der i Qobet af de fibfte 100 gar er morettede bed Memeffefaand; de obergaar alt, hoad nogen Rutituer har Dromt om. Man har mylig i Tidaftiftet Scientific American paabift, at der i Sobet af demte
 $\mathfrak{h o a d}$ Der befororer おjemfideta sugge og Forretuingernes firtigit mulige Uoførelfe, i Uдbredelfen af תundifab fra den ene til den anden og i Mptiderme til hurtig Beforbring fra Sted til Sted, $\mathfrak{i a}$ fra den ene Berbenabel til den anden, end $\mathfrak{i}$ fampulde 3000 Mar forlid.

I en Frefte Billeder, fiar Sunftneren pan houipiede Iegning givet os et Soerblif oner nogle af Mutidens pidunderfigite Dpoageffer og Den underfulio fremgang i Bidenfab og אunft.
 Etarelife fer $\mathfrak{i}$ Zandet (be forenede Stater) bled opfort over Miagara=


 paa to Eteder faa man en Frembisning af det eleftriffe Ruß paa Sumbredaars=llditillingen $\mathfrak{i}$ Philadelugia $\mathfrak{i}$ 1870. Wan lidfillingen $\mathfrak{i}$ Bariz 24 gar fentere bar ber 2,000 fabamue $\mathfrak{F r e n t i g n t i n g e r . ~}$
3. Mutideus Mrtillert. - Waa Sandy 5oof til Benogt= mura af gmpeifingen til ?lem Worts babn er der anbragt en beloig
 nofingez et Brojeftil ober fire Fod langt og af en Bregt paa 2400 Futd elt $\mathfrak{D i f f a n c e}$ af 20 Mil .
4. $\mathfrak{H}$ itomobilen. - Smbtil for nogle faa $\mathfrak{T a r}$ fibell bar Deme Maftire felt utjend. $\mathfrak{M u}$ er $\mathfrak{Z}$ utomobilen et garffe almindeligt




 af Bapir af almindelig Bladbrebde og tryffer $i$ famme Tid 96,000 (Etmemplarer paa 16 Sider, faljer," Gefter og tefler dem. Sammenlign Kermed Benjamit $\mathfrak{F r a n f l i n i s ~ 5 a a n o p r e p i l e . ~}$
6. Selegrafen. - Dente fom forft i Brug i 1844, ment er $\mathfrak{m u}$ ganfle uumbacrlig i Forretningaberbenen.
7. Sporbognen. - Wen forfte frugelige eleftriffe Sporbets= linje bleb bygget og fat $\mathfrak{i}$ Garg bed den internationale llojtilling $\mathfrak{i}$ Berlin i 1879. $\mathfrak{F u}$ ubgior be eleftriffe Sporbeizfinjer fra $\mathfrak{B y}$ til $\mathfrak{B y}$ et naften ligefa hurtigt Beforbringemiddel fom de almindelige Эernbaner $\mathfrak{y}$ er deăuben befbemmere for Wawfagerer. Man mener,
at (Sleftricteten frart bil aflofe Dampen fom Dribfraft paa alle $\mathfrak{j}$ ern= banelinjer.
8. Telefonen. - Det forite Batent paa Telefonen bled givet Merander Braham Bell i 1876.
9. Jernbanen. - Det forite Qotomotio $\mathfrak{i k m e r i f a}$ blev for= fardiget $\mathfrak{i}$ Whitadelphia i 1832. Bed Jjœlp af Jernbanerne fom Befordingmidel er det blebet mufigt at giore en Reife omfring Sorden i mifritag 60 Dage.
10. Dampifibene. - $\mathfrak{J}$ Den forfte Del af forrige $\mathfrak{H a r f h u n =}$ Drede fon Wampfitibene i Brug paa de fore Save. Nu bngges der Dampitibe mellem 700 og 800 Fob lange og med Maftiner paa 60,000 beftefrefter, og de fan tage en dobbeit faa ftor $\mathfrak{Z a f t}$ fom deal heromte "(Breat Gaftern".
11. Mutideme Mrigaftige. - (Et enefte תrigaftib af $\mathfrak{M u}=$ tidens $\mathfrak{I n p p e}$ funde med Sethed optage Sampen mod den fanlede $\mathfrak{B e r}=$ Dens Flabder, fom de bar ned Midten af forrige Maryundrede.
12. Strivemajfinen. - Den forfte Model til den moderme Sfribemaftine bled fort i bandelen i 1874.
13. Wofte og Tarfemafinen. - Sammentign Muti= dens Jind hything, da hornet iffe alene fifiores og jamles, men ogiaa terifes og tormmes i Saffe forbigt til at jendes paa Marfedet med ent enefte Maffine, med den gamle fremgangimande, da man giorbe alt Dette med 5aandfraft.
14. Sattemaffinen. - Dente Maftine har frembragt en Gel Rebolution i Bogtrnfferfunfen. Den forfte Mergenthaler=Maffine blew fuldfort i 1884.
15. Dljefilder. - Spoageljen af Betrolium i forrige Mar= Gundrede frembragte en Smbaltning $\mathfrak{B e l}$ )nningen til Gusbrug. Man har ogfa berbed facet faadante umbocerlige Frobufter fom $\mathfrak{B e n f i n} \mathfrak{o g}$ Gajolin.
16. $\mathfrak{F} \mathfrak{o n o g r a f e n}$. - Den forfte (foifon=? fort $\mathfrak{i} 1877$.
17. Fotografiapparatet. - Det forfte Biflede af et Men= neffe ved §icelp af Sullbiet bleb taget af Profegfor Suaper fra Mew习orf i 1840 .
18. Iraadlas Ielegrafi. - Det forfte Mpparat til $\mathfrak{M f}=$ ientelfe af Depeder gjemem Suften paa langere Diftancer bled for= frerotget af Marconi i 1896. Wœiten afle be fore Dampifibe er nu forfynede med dette $\mathfrak{A p p a r a t}$, og man fan fore ©amater med hoerandre

„Mange ffal ibrig granfe, o


Kundifabrn 任al vorde megen."
-
 der mu et Dagblad, hoor Dagens Mufeder medoeles ned Depectien giemem $\mathcal{D u f t e l e g r a f e n ~ f r a ~} \mathfrak{A m}$ merifa eller (Europa.
19. $\mathcal{B u f t i f i b e t . ~ - ~ D e t ~ b a n f e f i g e ~ B r o b l e m ~ m e d ~ a t ~ f a r i f t u e r e ~}$ fthrbare $\mathfrak{Q u f f f f i b e}$ fones nu efter de fenefte Dpfindelfer at bare pan god $\mathfrak{B e}$ til at fitbe fint Romitg, Billedet bijer en fturbar Ballon, der fulbitandig lader fig fontrollere; men der ortbes for Tiden (Efispe= rimenter med en anden Slage Ruftifibe, Seroplanen, jom jnues paa en prattiff Maade at fuulle lpie Sprogmaalet.

Mange andre Sing funde nowne, faaiom Dyfferapparater,
 $\mathfrak{D a m p}=$ Spindemaffiner og Bedøpelfesmioler til Zindring af Smerte under firurgiffe Sperationer o. i. b., o. j. $\mathfrak{v}$.

Sbilfen glinurende Samling af Bidundere, fremfomue ien enefte Tidsalder! Soor bidunderlige er Dog iffe 刃utident videnffabelige Mejultater, over hoiffe alle disfe Spongelfer og sumptortler fajter fit famlede $\mathfrak{l n}^{2}$ : Set fra dette Standpunft har man farbelig naaet Den Tid, da Rumbfaben er bleben megen.

 rettet for at forgge Samlibets Sethed og $\mathfrak{y} u g g e$; det er $i$ friftne Sande, bland friftne-Memeffer, fiden den fore Meformations $\mathfrak{I} i d$. Sizfe
 branguing af Sixiftendommen, et heller Ђeonitgerne, fom $\mathfrak{i}$ fin Uvidented iffe fiender Gud, ei Geller dem, der i friftne Zande for= nagter ham. I Sandfed, det er Righedena og Den perjonftye $\mathfrak{J}$ ri= heds Mand, Der preedifes giemem Srifi rene (fuangelium, fom ryfter $\mathfrak{Q c a t f e n} \mathfrak{a f}$, lofer Mremeffets. Sjal af dent Bannd og intobnder det til $\mathfrak{i}$ howite (3rad at bentte fite (5uner, - Det er beme $\mathfrak{N a m d}$, ber
 ¡andanne Un๖ere fin fremfomme.

Sm den mubcrende Iida mberfulde אumbfab figer Bictor Sugo:
"J Bidenfaben ubretter den virfelige Mitafler: Den frembringer Salpeter af Bomulo, Wefte af Damp, en Mrbeidsmand af Boltas Sqile, et Glbud af dent eleftriffe Etrom og en Maler af Solen; den Gader fig $\mathfrak{i}$ underjordife $\mathfrak{B a m b e}$, medens den opbarmeß med $\mathfrak{j l d}$ fra Gordens $\mathfrak{G n b r e}$; Den aabuer to Binduer mod de to llendeligheder, Teleffopet mod det uendeligt Store, Mifroftopet mod det uendeligt

Sman；og den finder $\mathfrak{i}$ ben forite $\mathfrak{A f f g r u n d}$ Simlenz Stjerner，i den
 Tiden til intet， $\mathfrak{M f f t a n t}$ til intet，Qidelfe til intet；Den frider $\mathfrak{B r e b e}$ fra Pariz til $\mathcal{E}$ moon og faar Soar tilbage paa ti Mimutter；Den afificrer et Menteffes $\mathfrak{B e n}$ ，medens beotommende fnger og imiler．＂ （Le Petit Napoleon．）

Men hot man fitler fig paa det andet Standpunft og tyber Sumbfabens Mangfoldigaionelfe om den bibeffe Sunditab，behower mant fun at fafte et $\mathfrak{B l i f}$ paa det underfulde Qyả，der $\mathfrak{i}$ Qobet af be fibite 60 习ar $\mathfrak{H a r}$ ffinnet paa den hellige Sfrift．Wrofetiens $\mathfrak{F u l d}=$ byroelfe er bleben aabenbaret ；jiftortens $\mathfrak{2 y}$ ，Benttelien $\mathfrak{a f}$ et bedre llogang punft for Iolfningen har fort til Slutnitger，ber uimbofigetig bifer，at alle Tings（ande noermer fig．Jan fandelig， Seglet er blevet taget af $\mathfrak{B o g e n}$ ，og $\mathfrak{F u m b f a b}$ om det，fom $\mathfrak{b u d} \mathfrak{i}$ fit Sord har aabenbaret，er bleven widutberlig mangfoldig．（5fter vor Mentug er det $i$ Gardeleshed $i$ benne benieende，Brofetien er
 $\mathfrak{g a a}$ i Spfuldelie felv $\mathfrak{i}$ demne 5enjeende．

Qt bi befinder de bed（5ndent Iid，da dente ßrofetieả Bog iffe lontgere fat bare forieglet，men anben og forftane马，fe马 af $\mathfrak{Z a b}$ ． 10 ： 1，2，hoor en maxtig（5ngel fommer ned fra §imlen med en liden aaben $\mathfrak{B o g}$ i $\mathfrak{b a n t m}$ ．Til Bedig for，at den lille $\mathfrak{B o g}$ ，fom der figes at bace aaben，er dent her luffede og forfeglede Bog，og at neonte（Engel bringer fit Wubfab t bor Slagt Iid，fe Bemart＝ ninger over $\mathfrak{A a b}$ ．10： 2.

5．Bers． $\operatorname{Og} \mathrm{jeg}$ ，Daniel，faa，og fe，to antre fob，en paa benne ©ibe ved flodens ßred og en paa den andear ded $\mathfrak{F l o b e n s ~ B r e b . ~ 6 . ~ S g ~ a t ~ f a g b e ~}$ til ben Mand，fom var iffort flaber af guibt kinned og fitod ovenover flodens Wande：ફ઼or lenge varer bet med（Enben paa di弓je uhbrte Ting？7．Og jeg harte ben Mand，fom var ifprt flaber af toibt Qinned，og jom fiod puenover

 og ell hald xib er tilende，og naar bet Gellige folfs Magt er fulbitanbig fuut，fifal alke bisfe Ting fulbtommes．

Spagganalet：＂fyor lange barer bet med Enden paa disfe thorte Ting？＂gicelder utbibliomt alt，hoad ber $\mathfrak{i}$ det foregaaende er blebet ncent，tberegnet Mifacla fremftaaen，Irangielens Tio，
 inneß at falde $\mathfrak{i}$ to Dele：1）（5n farffilt profetiff Wertode er bleden
affuffet, og 2) en ubeitemt Weriode folger derpan, farend man mar alle disfe Tinga endelige ©lutning; netop fom bi Gar fet i Dan. 8: 13, 14. Wa Sparginanlet blev fremiat: „Haa hoor fang Tid gaar Sunet, . . . at baade 5elligom og sar henteives til Medtrabelie?" (Dan. 8: 13), napnte der $\mathfrak{i}$ Suaret en beftemt afgrenfet Weriode paa 2300 Dage dg derpaa en ubeftent Beriode for $\mathfrak{y}$ ellig̣omments Kenielfe. Saaledez gives der ogian foreliggende さeff en Weriode
 1260 2ar, og derpaa en ubeftent deriode, i hoilfen det bellige foltes Magt far fnufeß, forent (5iden fommer.
 unenes dente Wertode ler? Samofunliguis ford demue Magt er dent, fon mere end nogen anden, der omtales i Derdensifitorien, gime fit til at foceffe det hellige forlte Magt eller undertruffe (5ude Menighed.


 at adjprede det hellige Folfz Mlagt." wom gicelder Wromomenet $\mathfrak{h a n}$ ? Siflge Drolnden $\mathfrak{i}$ Dette Striftited mante Det narmeit fore= ganembe ded farite Siefaft fynes at vare: "ham, jom lever evindelig",
 findrig bemcerfer, maa man i Mrlednitg af Stedordent i Bibelent tolfe dem oberensftemmende med den Stilling, hoori de ftarr, dag derfor hypuig henfore dem paa et i bet foregaende underforftact Rabnord juarere end paa et, der birfeligt faar wotrott. Sauledes fan ber det lifle §orn, det Syndens Mermeffe, fou er blevet henty= Det til derbed, at Tiben for Det弓 Doerferredpme farlitg omtales, nemlig de 1260 Yar, bare den Magt, haortil der hentyoes bed Stedordet. $\mathfrak{y} \mathfrak{a}$. 1260 atar habde hau undertryfet Menigheden frygtelig eller abpredt dens Magt. Efter at hous Soeryerredomme er taget bort, nedbliver han at nere jamme Sindelag mod Smble= Dent og dens Forfoarere; hant Brefde foles endmi en vis lloitrot= ning, og han fortiatter fit ludertryffelfesbert, faabidt ban fan, indtil - hoornaar? - Jubtil den fiofte af be Begiventheder, fom fremftille i 1. Wers: Buds Folls Befrielie, Befrielfe for enhoer, der findes ffreben i Bogen. Raar de fanledes er befriede, formanar itrgent forfolgende Magt langere at undertrnffe Dem; Deres Magt bliver iffe lengere abipredt og brudt; (5nden paa de i Deme ftore Profeti frem= ftillede Undere er maat, $\mathfrak{o g}$ alle dens forubfigelfer er fuldbardede.
（Eller man fumbe benfore Stedordet $\mathfrak{h a n}$ til den，der er nownt $\mathfrak{i}$（5nden af 7．Werw：„ham，fom lever evindelig＂，det er（5ud，uden i ferlig（ $\mathfrak{b r a b}$ at renore Meningen，faajom han tillader，at jorbiffe Magter virfer jom ：deoffaber til at tugte og revje hans ofolf，faa at han i den zorftand fan figes felv at adiprede efler fnufe berez Magt．
 op of ned，op og ned，op og ned paad det，．．indtil han fommer，
 nedrades af 5edningerne，indtil hedningermes Tider fulotommes．＂ \｛uf．21：24．Siguende Bethbuing far Fonabigelien $\mathfrak{i}$ Ian．8：13：
 Gengive til Medtredelfe？מूvem gengiver dem dertil？－Bud．
 Jnotil jefligommen biver renfet．

8．Bers． $\mathfrak{O g}$ feg $\mathfrak{h x t t}$ bet，men forftod bet iffe，og feg fagbe：Min Gerre！ 5yad er bet fiblte af bi引fe Ting？9．Dg han fagbe：（bat bort，Waniet！Thi tilutfebe og forfeglebe er Orbene indil（snbens \｛ib．10．Mange fat renfe fig og toatte fig boibe og lutre fig，og ugubelige fal hanble ugubelig，og ingen ugubelig fal foritaa bet；melt be forftandige fal foritaa bet．

Son fterft vi ved Danief Betpuring for at faa fuid Slarbed over alt det，der bar blevet ham vift，mindes pa Weters Sro，hoor han taler om，at Brofeterne granfeoe og ranfagede for at forftan Formofigelferme oun Rrifti Sidelfer pg Den Derpan folgende Serlighed， famt om deat Sandhed，at de iffe for fig felv，men for bs befargede dette．Syuor lidet Det blev nogle af Brofeterne tilladt at fatte af det，
 forbrede det，fan bibite de，at lyan fim Tid not bilde iorge for，at $\mathfrak{h a n} \mathfrak{F o l f}$ af beres strifter erfoldot al den 9 ginte，han puffede．Saa＝ ledes bar de her til Dantiel rettede Sro det famme fom at fige ham， at naar ben rette Tib engang fom，furbe de foritandige forftan $\mathfrak{B e}=$ tyduingen af det，han hadde ffredet，og drage 9 intte deraf．Bed En＝ dent sid fulde（bude qand bryde Seglet for han $\mathfrak{B o g}$ ，pa dette bar felufgrgelig den Sid，da de forftandige fulde forfaa，medens de ugudelige，umodtagelige for al goritanelie af den evige Sandhedz $\mathfrak{W a r b}$ ，med Sjerter forbardede af Simben，fledie vilde blibe mere og mere ugudefige og blinde．Jngen af de ugudelige foritaar bet．De foritandiges Beftrebelfer for at fatte lalder de $\mathfrak{Z a}$ arfab og $\mathfrak{2 l n m a s}=$ felfe og fonger med foragtelig Spot：„foor bliver Der af Forjoettelfen om hans̉ きilfommelie？＂Sg ffulde man foprge：Dm bvilfen さid og

Kbilfen Slagt taler ßrofeten fanledes? vilde det hwitidelige Ebar
 Bropeten gaar netop mu paa den meft flaaende Mande i Spfyldelfe.

Drdinden i 10 . Ber jer bed forite Diefait nuget befonderfig ud: , Mange ifal remie fig og tontte fig hoide og futre fig." 5oorledes, funbe man jparge, fan de bere blepen torettet hoide og derefter atter
 De bliber hivide? Sbar: Med diaje Sud hentudes der uden Iutal til en $\mathfrak{P r o c e}$, der ofte gjentager fig $t$ deres Erfaritg, fom $\mathfrak{t}$ denne Sid bereber fig for frelferens Somme og Rige. De renfes og toper hoide i en bis Grad, fammentignet med fin forrige ₹iffand. Derefter underfaftes de en ftrengere Brobelfe. Derjom de jeirer i deme, fort= fottes Sutringen entul grundigere, og de renjeg in entom hoiere (3rad. Maar be er fomme i deme Tifftamd, futres de atter, foorded be bliper entomu remere og hbibere. Saaleds gaar dette Bart fin Bang, imbtil de erholber en Sarafter, fom fan beftaa $i$ den fore Dag̉ Brove, og naar en $\mathfrak{P l a d}$, hoor de iffe mere behober at proves.
11. Bers. Dg fra ben ₹ib, bet beitanbige Dffer bliver affiffiet, og man opftiller ben odelceggende Bederfuggelighed, fat ber hengaa tuinioe, to Fun= Drebe og nitti Tage.

Syer omtales en ny profetiff Iidふperiode, nemlig 1290 profetiffe Dage, fom betegner det famme $\mathfrak{G n t a l} \mathfrak{A a r}$. Uff Dette Bere har nogle fluttet (ffiont en fandan Slutning er untobenoig), at deme sid be= gntider med Spfillingen af SDelceggelfens Bederftyggelighed, d. b. і. Wavemagter, i 538, og folgelig ftra*ter fig til 1828. Men man finber
 Seffen bifer, at de Gegunder for den pavelige Bederftnggeltgheds $\subseteq \mathrm{pm}$ rettelfe. Det beftamige (Difer) er, jom vi allerede bar bift, iffe $\Im_{\text {g }}=$ derneă ftadige eller beftandige Zjeneite, men Den ftadige Bederitnggelighed, ๖. b. โ. Sedenffabet. Se Dan. 8: 13. Dette matte borttages for at berede Beien for ßavemagten. Se Ean. 11: 31, huor de hiftoriffe Beginenheder outales, der vifer, huoledes dette foregif $\mathfrak{i}$ garet 508. Der fitar intet ligefrem om, til huiffert Beginerthed ntebute 1290 Dage naar; men efteriom deres Beghtelfe antudes bed noget, der ffal fimbe Sted for at berede Beien for Babemagtens Sprettelfe, er det matur=〔igit at flutte, at beres ©lutning beteguee ded det pabefige Sberherre= Dgmmez Dphør. Maar man da fra 1798 reguer 1290 \{ar tilbage, faar man $\mathfrak{A}$ aret 508 , Da §jedenffabet, fom forud dift, bled borttaget, 30

Mar for Babemagtens ©prettelfe．Deme ßeriode anforeß utbibliomt for at bife det Tidapuntt，da den bejandige $\ddagger$ detaggelfe borttages， og Det er den enejte，fom bifer det．De to ßerioder，de 1290 Dage og be 1260 Dage，flutter derfor begge i 1798 ，idet Den ene beghnder 538 og den anden 508， 30 Afar $\mathfrak{i}$ forbeien．

12．Bers．©alig er ben，fom bier og naar frem til tufinde，tre ફundrebe og fem og treti Dage．13．Men gaa bu bin Enbe imøbe！ $\mathfrak{O g}$ bu ffal grite og Itaa op fil bin Kob ped Eagenes（ Gnbe．

Enonu en profetiff Tidsperiode paa 1335 彐ar indfore马 her．
 ligejom om de 1290 Mar．Kan man bide，hbornaar Delune ßeriode
 ligger i den Smftembighed，at den ontales i unidolelbar Forbindeffe med de 1290 Mar，der，fom obenfor bift，begindte 508．Fra nownte ßuntt ffal der，figer Srofeten，bære 1290 Dage；og $\mathfrak{i}$ Den nafte Satning fitar ber：＂Salig er Den，fom bier og naar frem til tufinde，
 jomt fra famme $\mathfrak{U}$ ar， 508 ，bborfra de 1290 Dage regneら．Derjom de iffe regnes fra dette $\mathfrak{B u n f t}$ ，er bet umuligt at finde $\mathfrak{B l a d}$ for dem，dg de fan iffe regnes med til Dantels \＄rofeti，naar man paa
 2agt berpaa！＂Fra nœbnte Tid引punft naar de til 1843，da 1335＋ $508=1843$ ；naar de begnndte om Baarell i forftnœbnte $\mathfrak{A a r}$ ，faa ende De om Baaren i fidftrobnte $\mathfrak{A a r}$ ．

Men hoorledes fan be vare ende，fan man jparge，naar Bantel bed Gnden af diafe Dage fulde ftaa op til fin $\mathfrak{Z o d}$ ，der jo maa ind＝ befatte $\mathfrak{h a n}$ S Spitandelie fra de onde？Dette Sporgsamal hbiler paa en Feiltagelfe ito $\mathfrak{b}$ mipender：1）at de $\mathfrak{D a g e}$ ，ved hois（Ende $\mathfrak{T}$ aniel fial ftaa frem til fin 200 ，er be 1335 Dage，og 2）at Det，at Dantel ftana frem til fin Sod，er．hans Spitandelje，noget，man heller iffe fan bebije．Det enefte，jom lobes ded（Fnden af de 1335 Dage，or en Belfignelfe over bem，iom venter og naar faa langt，d．b．i．Dem， fom da leber．Fbobri beftaar denne Belfignelfe？Maar man betragter
 ofuldburdelfe af ßrofetien bed den ftore Forftndelie om Srifti andet Romme． 45 Yar forud begnnde Endens Tid，Bogens Segl bled taget bort，og תundfabens $\mathfrak{Z y s}$ begnnote at tiltage．Smfring Naret 1843 ffimede det $\mathfrak{Q y}$ ，ber imbtil den Tid havde oplyjt de profetiffe
（5mmer，overorbentlig fterft．Buoffabet am Srifti Somme bleb hur＝ tig ubbredt．Tent une optivende Rare om（6ud弓 Riges Sprettelfe bebregede Berbent．Srifti fande Difiple fif nut Sid．Dommen bled forfundt for de bantro．Menighederne bleo provede，of der ffede en fandan Bafferfe，fom Mutiden iffe fan opvife Mage til．

Bar bette Belfigutlien？Qut til かrelferens Drd：„Salige er eber马 Dine，＂fagde hat til fine Difiple，＂at de fer，og eders Drelt，at de honer．＂Matt．13：16． $\mathrm{Dg}_{\mathrm{g}}$ atter fagde han til dem，fom fulgte ham，at Brofeter og Sionger havoe onflet at le bet，be faa， men faa det iffe．Men＂jalige，＂jagde han til dem，＂er be इitue，
 Sandhed var en ßeffigutfe ：firift Bage for dent，der autog den， hoorfor bar da iffe Den uye Sandhed ligefan bel en Belfiguelie $\mathfrak{i}$ 1843 ef．Ar．？

Mant fant tibnembe，at be，fom deltog $\mathfrak{i}$ deme Bencegelfe，bled ftuffede i jine Forbentninger；men Sivifi Difiple blew ned lanz Forfte Somme fulifede paa famme Mande．De Gitfede ham，idet haut red ind $i$ Jerufalem，$i$ ben Forventring，at han ba fulde overtage Wiget；men תorfet nar den enefte Irome，Yobrtil han gif Dengang； og iffedetfor at blibe lyitiet fom Songe i et torgeligt Slot blev liatb
 defto mindre bled de velfigntede wed at antage deat Sandled，de kavde hort．

Man fan endvidere indoende，at dente Belfignelfe iffe war ftor not til at betegnes ved en profetifit Beriode．Wyorfor iffe？Den Iid，da delt ffulde medoles，nemlig（endens Tid，indføres ved en
 ftore $\mathfrak{F}$ prubjigelfe $\mathfrak{i}$ Matt．24：14；Det fremftilles entovidere $\mathfrak{i}$ 9ab． 14：6，7 jubbbilledlig bed ent engel，fom flyver miot igjemem bim＝ leit med et ebigt（exangeltum at fortnide dem，fou bor paa §orden． Sambefig，Bibelen fremgober dette $\mathfrak{B a r f}$ fterft．

Der er to Spargentaal til，fom fortelig ffal ombandles：1）Til huilfe Dage fentudes der i 13．Bers？2）Suad mentes meo，at Daniel ffal ftaa op til fill 200 ？De，der paaftaar，at det er be 1335 Dage，Kommer til bemte Slutuing ved blot at je paa det foregaaende ßers，yoor de 1335 Dage uœbites，medens di mener，at man bed at tolfe digie Dage，der indføres faaledez ubeftemt，bor tage bele ßrofetien $\mathfrak{i}$ Betragtning fra 8．Map．af $\mathfrak{g g}$ nedober．9．， 10．，11．og 12．Sap，er flarfig en Fortfottelfe bg Fortlaring af

Synet i 8. Sap., hoorfor man fan fige, at Synet $\mathfrak{i} 8$. Sap., faa= ledeg font det mat er molagt og fortolfet, har pire propetiffe Berioder, unmitg de 2300 , de 1260 , de 1290 og de 1335 Dage. Den forite er den bigtigite og $\mathfrak{l}$ (uggte, be andre er blot Mellemfed og Underaf $=$ belinger deraf. Da mu Engelen figer til Tantel bed Slutningen af
 uben forlig at angibe, boilfen Beriode han mener, maatte ba iffe Daniela Ranfer naturlig benbendes pan ben fornemfte og lengfte Beridde, de 2300 Dage, fuarere end paa nogen af dent litheraf= Definger? $\mathfrak{J}$ faa $\mathfrak{j}$ ald er de 2300 Dage be, fbortil 13. Werá figter. Geptuagintas Qapmande fnes meget flart at vife i famme Retning: „Men gaa dia Bei og hoil; thi ber er emonu Dage og Tider til ben
 $\mathfrak{Z}_{\mathrm{d}}$ bed Dagentes Enbe." Iette forer visflig Tanfen tilbage til den lange Sidsperidoe, fom fremfilles i Det forite ©nn, og den fenere Underbigniug blev giben med Senfun til den.

Te 2300 Dage eltote, fom allerede bift, i 1844 pg forte jaa lanyt fom til §gelligoomment Menfelie. 5ovrledes ftod Taniel paa Demte $\mathfrak{Z i d}$ frem til fir $\mathcal{E o d}$ ? Jo, bed fin Talmmand, bor ftore Ypperitepreft, idet han fremitiller de retforbige马 Sag for $\mathfrak{F}$ aberen, for at han tan annamme dem. Tet Srd, fom her deericetteá „Rod", Kethder iffe et Styffe virfelig Giendom, men Sfjabuenz Mffgiørelie efler foripnets Bejtemmelfe. Wed Dagenes Ende fulide Rodoet faa at fige $\mathfrak{E a f t e}$; med andre Srb, en afgiprenbe Beitemmelie fulde fattes med Seninn til dem, fom fifulde agteg beroige til at faa $\mathfrak{D e l} \mathfrak{i}$ Den fimmelffe \{rbelod. Yaar da Tantels Sag fommer frem til Brobelie, befindes lyan retfordig, faar frem til fin sod og andifes en Blade i Det fimmelfe Sanaan.

Da jarael ftod ifard med at ryffe ind i det forjoettede Sand, beftemtes byer Stammes Befibdelfe ved Rodfaftning. Stammerne ftod faledes frem hoer til fin Rod, lange for de erfolot virfelig Befibdelfe af Randet. Siden for §elligoomment Memjelie foarer til
 det fimmelffe §anaan, og berren beftemmer, fyem ber fal faa Plads i dette evige $\Re i g e$, og lybem der evindelig fal udeftangez der= fra. Sant Dantela Sag afgjoreß, bliber hans Del i Den himmelfee Gruetod ham fifret, og med ham bil ogiaa afle de, der har baret tro, ftaa frem; og naar demme jerrens hengione Tjener, fom folote fit lange Sid med de cedlefte Gjerninger i fin Soerres og Sfaber马

Tjenefte, ffiput Dette $\mathfrak{L i n}$ s barffeligite $\mathfrak{B y r d e r} \mathfrak{h n i l e d e}$ tuigt paa ham, faar Qun for fine gode ©jerninger, faa fan ogjaa bi gaa ind med $\mathfrak{h a m}$ til $\mathfrak{y b i l e n}$.

Wit aflutter bisfe Betragtninger over Waniels Bog med dent $\mathfrak{B e m a r f n i n g}$, at det bar neret en for blabe for on at bruge fan megen Sid, fom bi har, til at oberbeie denne nidunderlige $\mathfrak{B r o f e t i}$ og til at betragte den lyot elftede Mands og meget beromte Wrofets $\mathfrak{S a r a f t e r}$. (Sud anier ftfe Berioner; den, hos youm Daniela farafter atter fremtroder, fan erfolde liạefa ftor gubdommelig ?aabe. Sab os derfor fappes med $\mathfrak{h a m} \mathfrak{i} \mathfrak{D y b}$, for at bi figefom han tan binde (5ude Belbehag i dette Sib og hisiet bo bland hana Elabninger it delt evige 5erligheo.


## diltorien dixax $\mathfrak{p r a d}^{\mathfrak{a}}$

## Aatruburingen daxg.



Johannes ifard med at ffrive Jabenbaringen. "Eboad bu fer, ffrio det ien Bog."


Qabenbaringen，Der facobantig talde马＂Mpofalypfen＂paa Brumb $\mathfrak{a f}$ Dens graffe ßavn＇А er bleben beffrevet fom „et झatorama af Srifi §erfigbeo＂．§os （Evangelifterne lafer man Beretningen om Gan弓 yomugelfe，ひornedrelfe， Mapie og Sidelier，om hank $\mathfrak{Z a a l m o d i g h e d ~ f a a b e l ~ f o m ~ o m ~ d e n ~ S p o t ~}$ og $\mathfrak{B l a g e}$ ，han led af dem，fom burbe have vift ham 2erefrngt，fant entelig om hans Dod paa zorbandeliens Trx，en Doosmaade，fom mant ben Sidaalder anfaa for den meft fornebrente．I Yabenba＝ ringen lafer man det glade $\mathfrak{B u b f a n}$ om hans Jubiattelfe ifin fongelige 5erlighed，om hanz Regjering fammen med Faberen paa ßerbentalteto Trone，om bant forinns Styrelfe med dem，fom bor paa Sorden， og om hans ©jenfompt，iffe fom en hiemlø⿱ fremmed，men t Magt og for ferlighed for at fraffe fine Fiender og belame fine（Fiterfolgere．
 raabe fra §imlen：＂Se Ronen af Jubas Stamme！＂
§ Derme $\mathfrak{B o g}$ abbenbares Scener，hita herlighed overgaar Digt． De meft alborgiulde \｛dbarfler lyder fra bens hellige Blade til be ubobferdige，Irubfier om Domme，hitasige ifte findes i nogen anden Del af berrent Bog．（5n Sraft，fom intet Sprog tan beffribe，med＝
 fremftilles de herfigfte Biuleder af ham，yoem det er blevet paalagt at Gjalpe dem，－Kam，Der har Davios Mogle，fom holoer fine Tjenere
 og forfifter on，at fan er den，der far jeiret og facet Grabens og Dodens Mggler， ng fom har gibet enhber，Der fetrer，De mange herlige Rafter： at de fal bandre med ham i bide תleper，faa Rivets Srone og cede
 hpies til at fidde med ham pan hanz egen berligheds Trone．Jngen anden $\mathfrak{B o g}$ forer $\mathfrak{p}$ med é $\mathfrak{f a}$ nimoditaaelig ober $i$ en anden Berden．

Ser adbnes Suner for og, fom raffer langt ind $\mathfrak{i}$ Fremtiden og iffe begrenfes af nogen jordiff (Sjemitano, men forer da langt frem til andre $\mathfrak{B e r b e n e r . ~ D e r i o m ~ n o g e n f i n d e ~ n o g e t ~ b e g e i f t r e n d e ~ o g ~ i n d t r y t a f u l d t ~}$ Gmue med $\mathfrak{H e r l i g e} \mathfrak{h i m m e l f e} \mathfrak{B i l l e d e r} \mathrm{gg}$ en $\mathfrak{n p p e r l i g}$ opgpiet $\mathfrak{B e f f r i =}$ belfe fan tilorage fig Menneffentes Dpmarfiomhed, fa inobnder $\mathfrak{U a b e n =}$ baringen os til en omthgegelig Granifning af Dens Blade, Der alborligt formaner oz til at gibe Algt paa, hoad der foregaar i en betnduingßfulo Fremtio og ufnnlig Berben.



## 1. Ikapitel.

Yabenbaringenz $\mathfrak{B o g}$ begander med, at Titelen anatipē, og at der $\mathfrak{u d t a l e}$ en $\mathfrak{B e l f i g n e l f e}$ ober dem, fom ombyggelig giver $\mathfrak{A g t}$ paa dets aloorsfulde profetiffe $\mathfrak{D r D}$ :

1. Bers. Sefu frift $\mathfrak{H a b e n b a r i n g , ~ f o m ~ ( 3 n d ~ h a r ~ g i v e t ~ h a m ~ f o r ~ a t ~ d i j e ~ f i n e ~}$ Tjenere be Ting, fom fart fal fe; og han ubjente jut engel og betegnede bem for fin Tjener Johannes, 2. fom bar vibnet om (subs 〇ro og Jefu ßrifi Bib: nesburd, gnab han har fet. 3. Ealig er bent, fomlajer, og be, jom horer Profe= tiens $\mathfrak{D r b}$ og bevarer bet, fom er ffrenet $i$ ben ; thi Tiben er ner.
 hannes’ शabenbaring"; men heri modfiger de felve Bogens allerfarfte
 feld er Mabenbareren, iffe Johannes. Johames er blot den, hbem Sirifuß brugte til at nedffribe $\mathfrak{A a b e n b a r i n g e n ~ t i l ~ M e n i g h e d e n s ~} \mathfrak{B e o f t e}$. Der er ingen guid om, at den ber neente Johannes er den famme fom den, der umber bette Mawn er omtalt fom den elffede og hait be= gunftigede blandt De tolv Mppitter. Wan bar (Evargerift pg Ypoftel, Forfatter af Det Evangelium og De Breve, ber barer han Mawn. (Se (Slarfe, Bartes, Sitto, Wond og ambre.) Iil dizfe foregaaende Ititer foier han nu ogjaa Iitelen Profet; thi Mabenbaringen er ent Wrofeti. ©enne Boģ Эnohold ¡øre马̉ Dog tilbage til en endmu hqiere תitlde; den er iffe blot Jefu sirifi Mabenbaring, men ben er den Mabentaring, (Gud gav ham. Den tonmer altiaa forit fra Den ftore Silde til al Bizoom og Sandhed, (Bud $\mathfrak{F a d e r}$; af hant bled den giben
 ftillede delt ved ham for fin Sjener Johannes．
 baring＂．（En Mabenbaring er noget，Der er anbenbaret，noget，der er tydelig fundgjort，iffe noget，der er ifjult og tiforffet．Mofee figer： ，＂Det fifulte er for berren，bor（Gud，men det abbenbarede er for $\mathrm{p}_{\mathrm{g}} \mathrm{gg}$ for bore $\mathfrak{B o r n}$ ebindelig．＂ 5 Moj．29：29．Selbe $\mathfrak{B o g e n t}$ Titel er altjaa nol til at gjendribe den paa bor Tid almindeltg $u b=$ bredte Mening，at Denme Bog tilforer நerrens ffiulte ⿹enmeliaheder og iffe fan forftaaes．Deriom dette bar Zilfoeldet，faa burde ben
 ＂${ }^{2}$（abenbaringen＂．

Dene formaal．—＂，Yt bife fine Tjenere be $\mathfrak{T i n g}$ ，fom finart ffal ffe．＂bant Tjenere？－hoem er De？（Er Der nogen Begrants ning？For boiz Styld bled Mabenbaringen giben？For nogle far＝ ffilte ßerfoner？For nogle enfelte Menigheder eller noget farftilt Tidsaffit？－geei！Den er for Gele Mentgheden til afle Tider，faa＝ lange noget af bet deri forubjagte endmu ftaar udpinlid．Den gialider
 fomberft og naariombelft de leber．
 at $\mathfrak{A}$ abenbaringen iffe fan forftaaes．Ghad figer，at den bleb giben for at bife hamb Ijenere noget； bg dog figer mange af dem，der ub＝ logger hans Drd，at den iffe bifer noget，forbi ingen fan forita Den！Som om ⿹erren ffulde bille fundgiore Menmeffeflegten nogle bigtige Sambleder og dog ware mere taabelig end et Memurfe，faa at han fremftillede dem $i$ et Sprog eller bed Billeder，fom intet Men＝ neffe funde fatte！Som om han vilide bybe et Menteffe at betragte en fjern（Bjenftand og faa opreife en uigjenmemtrangelig Sfrante mellem ham og den beteguede（bjentitand！（Eller fom om ban vilde give fine Tjenere et $\mathfrak{Q n z}$ ，der funde lede dem giemmem Rattenz Morte，

 vanarer berren，fom driver fandan Bjaf med hans Drb！刃ei， $\mathfrak{A}$ abenbaringen bil jare til den Ђenjigt，howri ben blev giben，og ＂hant Ijenere＂vil lare af ben＂De Sing，fom jnart ffal ffe＂，og fom angaar deres ebige Frelfe．

Gin $\mathfrak{t w g e l}$ ．－Sitifuß hofende＂fin Engel＂og gad $\mathfrak{A l a b e n}=$ baringen ded ham til Johanmes．（En bie engel fones her at vare
omtalt; men hoilfen (engel fumbe meit pasjende faldes Rrifti (fngel? San man iffe finde Sbar pan dette Spargğnaal $\mathfrak{i}$ Taniels Wrofet? § Dan. 10: 20 fagde en (Engel, ber utntuliont bar (Sabriel (fe Dan. 9,10 og 11: 1), idet gan furogiorbe Fantiel nogle bigtige Sandfeder: ,Der er iffe ell enefte, fom faar mig fraftig bi mod finte, uden Mifael, eders zurfte." 5yem Mrifael er, exfarer man let. Jubas (9. Berà) falder bam "Snerengelen"; og Waulus piger, at naar ofrel= feren fommer ned af 5imlen, og de Dode i Srifus opitaar, fifal
 den underfulde Time, naar de dqde fifal faldes tilltos? Serren jelo foarer: "Ơorunbre eder iffe herober! Thi den Time fommer, da


 अgit, der falder de bode op af Graven. Wauluz erflerer, at demne

 gixlder Sriftus. Erfleringen $\mathfrak{i}$ Damiela Bog bebifer altian, at be Gandheder, Der ffutbe aabenbares for Dantiel, bar gitue til Sriftus og betroede ubeluffende til ham og til en Engel, hoiz Mavn var Gabriel. § Sighed med den (Sjerning at meddele "den elffede Srofet" vigtige Sandeder er det Srift Gjerning i Mabenbaringen at medoele den "elffede $\mathfrak{D i f c i p e l " ~ v i g t i g e ~ E a n d h e d e r . ~ S g ~ h n e m ~ f a n ~ n e d ~ b e n u e ~}$ Gbjerning U Ubprelfe vare hans Engel uben den jamme, Der Deltog med ham i det forrige Bart, nemlig Engelen Babriel? Deme §jendegjerning fafter $\mathfrak{Z n g}$ over entelte Wunter $\mathfrak{i}$ dente $\mathfrak{B o g}$, paa famme sit fom det ogian jnnes mejt rimeligt, at bet famme $\mathfrak{B r e j e n}$, de: $\mathfrak{h a n d e}$ faaet det $\mathfrak{g}$ berb at bringe $\mathfrak{B u d}$ til den elfepe $\mathfrak{F r o f e t} \mathrm{i}$ den


$\mathfrak{B e l f i g n e l f e n . ~ — — S a l i g ~ e r ~ b e n , ~ f o m ~ l a p e r , ~} \mathfrak{g g}$ de, jom horer ßrofetiens Sro." Findes Der nogen jaa ligefrem og tybelig Belfignelfe forfinite doer dem, fom hoxer, lefer og bebarer nogen anden $\mathfrak{D e l}$ af Bubs $\mathfrak{D r o}$ ? 5viffen Dpmuntring har bi ba iffe til at granfle $\mathfrak{t a b e n b a r i n g e n ! ~} \mathrm{Sog}^{\mathrm{g}}$ fal vi herefter fige, at den iffe fan fortanes? UDtales der en Welfignelie ober Granfiningen af en $\mathfrak{B o g}$, fom bet er unytigt at granfe? Lad fun Whentefer, med mere Uforfammethed end Fromhed, paaftaa, at ,enfuer forberbet Sida= alder ubmarfer fig bed nhe fortolfnituger over Mabenbaringen", og
at＂（Oranfiningen af $\mathfrak{H a b e n b a r i n g e n ~ e n t e n ~ f i n d e r ~ e n ~ g a l ~ e l l e r ~ g i p r ~}$ ham gal＂；men（Gud har nu engang uotalt fin Belfignelfe over den， han har gibet jit Bifald til aloorlig Granfining af dens vidunderlige $\mathfrak{B l a d e}$ ；og med en faaban Spmuntring fra en jadan Bilde lader （3ude Børu fig iffe anfregte af tufinde joge Binditod fra Menneffer， fom adbarer derimod．
（Enbber Fulobyrdelfe af Wrofetien medforer fine Bligter；derfor findes der disfe $\mathfrak{Z i n g}$ i $\mathfrak{H}$ abenbaringen，fom man maa holde eller aggtage，Bligter i Sidet，jom má udføre马 jom Folge af Brofetiens

 Iro．＂

Men Johanneß figer：＂Siden er hær．＂§eri ligger ber enomu en Bebaggrund til at granfle deme Bog．Den bliver af ftorre og ftorre Bigtighed，jo nårmere man fommer den ftore fufldendelfes Dag．Ђerom anfører bi nogle traeffende Srd af en anden forfatter： ，＂Bigtigheden af at granffe $\mathfrak{U l b e n b a r i n g e n ~ t i l t a g e r ~ m e d ~ I i b e n . ~ § e r ~}$ er $\mathfrak{T i n g}$ ，fom jnart ffal ffe．Selv da §ofanues vionede dm（Suds Sro og Jefu §rift ßidnezboro og om alle de Ting，fan faa，bar allerede den lange $\mathfrak{B e r i d} d e$ forganden，inden hwifen dỉfe Scener ffulde folge paa hverandre．Derfom Iidens Marhed bengang var en Bebaggrunt til at give $\mathfrak{A g t}$ paa $\mathfrak{A a b e n b a r i n g e n t ~} \mathfrak{j u d h o l d , ~ \mathfrak { h b o r } =}$ meget mere maa ben da iffe bere det nu．§bert henrullende Mar＝ $\mathfrak{h u n d r e d e}$ ，boert $\mathfrak{H}$ ar，ber afflutte马，henleder med forgget siraft Spmartiomleden paa den fibite Del af Den hellige Sfrift．Sg bifer iffe den Juer，hoormed man gengiver fig tif den norvocrende Sids Befnntitger，fom er foregen for bor Iid og bort Sand，endmu mere det rimelige $i$ deme $\mathfrak{P a}$ aftand？Der har i Sandhed aldrig baret nogen Iid，da man mere tiltrengte en fterf Modowgt．Seju תrifit $\mathfrak{U}$ abenbaring har， $\mathfrak{n a a r}$ den fambittighed弓fuidt granfes，en god $\mathfrak{J n d}=$ flabelfe $i$ denne Retning．（SSid alle Briftne $i$ fuldefte Manl maatte erbolde den Belfignelfe，der er lobet den，fom horer ßrofetiens Sub og bebarer det，der er ftrebet i den；thi $\mathfrak{T i d e n ~ e r ~ n e r . " ~ ( T h o m p = ~}$ fons Patmos，©．28，29．）

Goem Bogen er tilegnet．— Strata efter Belfignelfen newnes der，hbem 2 abenbaringen or firenen til，med digfe Drd：
 og fred fra ham，fom er，og fom var，og fom fommer，og fra be fyo Manber， fom er for hans zrone，5．og fra Sefus frifus，bet tro Bibne，den forite＝

Fobte af be bobe og ben Jorbens Siongers Fnrite, fom har effet os og aftocttet os fra vore Synber med fit Blod 6. og giont os til fonger og firefter for (5ub og fin Faber! §am vare 2 (fre og fraft i al Gvighed! Mmen.

Menighederae $\mathfrak{i}$ \{fien. - $\mathfrak{Z e r}$ bar flere Menigfeder $\mathfrak{i}$ Mfien end fib. Man fan gierte inditranle Benconelien til den beft= lige $\mathfrak{D e l}$ af $\mathfrak{A j i e n}$, der tjendes under Mann af Rilleafien, eller man fan tenfe fig et eitonu mindre Sandomraabe; thi jelv i hin ubetnde= lige $\mathfrak{D e l}$ af Rifleafien, hoor de fyo nownte Meniaheder laa, ja endog midt imellent dem, laa der andre bigtige Menigheder. Siologia laa
 at Paulus fired $\Omega_{\text {dogionjenferbebet. Milet laa enonu normere end }}$ nogen af de fyo bed Den ßatmos, foor Johames fif Synte, pg det bar et pigtigt Samling gited for Meniabeden, butffet man fan figme

 (3i. 20: 17-38. Baa jamme Sted efterlod han vgiaa jin Difcipel.
 4: 20. Troaz, hoor \$aulus tilbragte en Tid jammen med $\mathfrak{D i j c t p}=$ letre, og huorfra han begnnde fin Reife efter at habe bentet, indtil Sabbaten bar forbi, laa iffe langt fra ßergamuß, ber ncenee blandt de fino. Det bliver berfor et Spargamaal af Bigtighed at afgibre, goorfor blot jno af Rilleafiens Menigheder nabnes fom de, hnem $\mathfrak{Y a b e n b a r i n g e n s ~} \mathfrak{B o g}$ bleb ffreven til. (Gifeloer mu Det, Der figes $\mathfrak{o m}$ de fyb Menigheder $\mathfrak{i}$ 1. Sap. og till dem $\mathfrak{i}$ 2. og 3. Sap., ubeluffende be fno Menigheder, fom er næont, idet Forholdene blot beffrines, fom de Dengang bar iblandt Dem, og Brofetien blot filibrer, hbad der foreftod dem aleme? Dette fan bi iffe indromme af folgende Grunde:

1. Wele $\mathfrak{A l a b e n b a r i n g e n s ~} \mathfrak{B o g}$ (fe $\mathfrak{F a p} .1: 3,11,19 ; 22: 18$, 19) er ffreben til de fyo Menigheder (11 ßera); men Bogen gjalit iffe mere dem end andre Grifne $i$ Billeajien, dem f. Gets., jom boede i Woutu弓, Galatien, Mappadocien og Bitunien, til hoem Beter ffriver (1 Wet. 1:1), eller de Sriftne i Solosix, Sroas og Milet, fom lan midt imelfem de nceunte Mentageder.
2. Sun en liden Del af Bogen fumbe habe bebrart be fyo Mentgheder $\mathfrak{i}$ og for fig eller nogen af be Sriftne paa Sobannez' Iib; thit be Begibenteder, den beffriber, laa for Det mefte faa langt ind $\mathfrak{i}$ Fremtiden, at be naaede langt ubenfor ben dabcrende Slagts Revetio og feldaplgelig iffe ubeluffende funde bedfomme Dem.
3. Te fyo Etjenter, fom Memteftens Sqn holot $\mathfrak{i}$ fin hotre 5and (20. Berb), erffares at bare de fy Mernigheder (Engle. glle er uden Toibl enige om, at Menighedernes fagle er Menig= hedenteg Forfandere. Mt Merneffens Spu holder dem ifin haire Saand betegrer, at fan har lonet at opholde, lede og beffytte dem. Men der nar fun fyb i hans hpire Saand; er der Da blot fob, font Mentighedens fore Mefter fanledes tager fig af? San iffe fnarere
 af denne fremftilling og bide, at Menighedenis ftore Gobed opholder ogl leder dem med fin höre Shamd? Dette fnueg at bare den enefte rimelige Slutuing.
4. Da Sohames fan ind iden friftelige Tibäalier, faa yan fun fin Qufeftager, fremftillende de fov Menigheder, og imellem dem ftod Mennefens Son. git menmefens Son faar midt imellem dem, man betegue hans Parbarelfe fos dem, at han ombygaelig baager ober dem bg moie prower alle deres fbjerninger. Men antager gan fig fantedes fun fov farifilte Menigheder under den nye §ushold= ung? Maa bi iffe hellere antage, at deme Seme fremptiller han弓

 $\mathfrak{F b l d e}$ of $\mathfrak{F} u$ fombthed. Det minder uben Sbibl paa en eller anden Maade om det fore Bark, fom ferde paa Sidens forfte fyo Dage, fra huiffen Iid Hgen har fint Sprindelfe. Sigejom de fyo Stjerner maa de jub Enfeftager betegre det hele af det, fom de afbilder. De maa vare et Symbol af den fele evangeliffe Mentighed ino Dele efler Werioder; berfor maa be fin Mentgheder ogiaa opjatte paa famme Maade.
5. Sonafor valgtes ba netop de fun ferffilte Menigheder, font neemes? - Utvidfont af den Crumb, at biafe Menigheders Mabne ifglge fin Betnoning fremfitler os religiøje §oneotraf af de ßerioder af Ebangelith Tibsafoer, fom de boer for fig reprejenterer.

Mf diaje (3rutus foritaar vi ved "De jyo Mentgheder" iffe blot de fyo Mentgheder $\mathfrak{i}$ Gifin, fom gif under dize Mabne, men fyo Dele $\mathfrak{a j}$ Den friftne Menighed fra $\mathfrak{A p o f t l e r n e s ~ D a g e ~ i n d t i l ~ F r ø b e t i o n e ~}$ Slutning. (Se under Mab. 2:1.)

Beljigneljens Rilde. — „fra bam, fom er, og fom bar, $\mathfrak{g g}$ fom tommer," - et UDtryľ, der betegner den fulbtomne (5bighed i Fortid og oremtid og blot fan andendes paa (5ud Faber. Dette UDtryf anbendes viftnof aldrig paa Siriftus. San
omtaleg fon en anden ßerfon, forffellig fra den, der beffrives falebes.
De ind $\mathfrak{A a n d e r}$. - Datte Uderyf gialder jandinnligniz iffe Engle, men (5uds Mand. Den er elt af de ßitber, hoorfa Maade oq Fred tiffthder Menigheden. I Maledning af det interesfante
 fra den Selliganno, der faldes "De fne glander", ford fyo er et helligt og fulfotomment Tal. Den betwones jaledes, iffe paa Grumb af noget indoortes flertal, men forbi dens (Gaber og Birfniuger er oderflpoige og fuldiomut." Barne弓 figer: "Iallet fivo benyttes om den Selligaand med Seminn til den Mangioldighed og fulde, fom fee i Dens Btrfninger paa Menteffene, famt til de mangfoldige Mrader, $\mathfrak{L}$ borpaa den fturer $\mathfrak{B e g i v e n h e d e r n e ~} \mathfrak{i}$ ßerden, faafedea fom Det bidere uбdifles i dente Bog." Bloomfielo fremftiller dette jom den almill= lige Toffning.
 iffe har indaget fit eģen Srone. Wat de juo Mander ftaar for hant
 altio ftaar rede til, overentifentmende med ben almindelige frem= ftilling $i$ Sfriften, at nojendes for at fulobnrde et eller andet nigtigt Formaal i Memeffenes :ntiggender".
 i foregaambe Bere betegnes fom „ham, fom er, og fom bar, og fom fommer". Mogle af de vefentligite §jendetegn paa Mriftus nabnes ber. நan er:
 goad han lober, bil han fifferlig holde.

Denforitefode afdedgde. - Dette Motryf gaar jems=
 15,18 , hoor man finder faadame $\mathfrak{U D t r n f}$ om Sififug fom: "fyrfte= groden af de Genfovede", "Den forftefoote $\mathfrak{i}$ Berden", "Den forftepote Glandt mange Brodre", "Den forifefoote før al Sfabning", "Den forfteforte af de oroe". Men vi tror iffe, disje UDtryf betegner, at han blandt dent, der falulde opreifes fra de Doble, bar den forfte
 vare en Sag af meget liden Bigtighed. Men kan var Dent fornemfte bland og midtpunftet for alle dem, der opftod af Graben; thi det bar $\mathfrak{i}$ Saft af Srifit fommento (Sjernitg og Spitandeffe, at be bled opreifte, fom opftod for ham. J Gubs Blan var han den forfte faabel i Lid jom i Barbighed; thit for Planen om Mrift Seter ober

[^16]Graben bar fattet $\mathfrak{i}$（5ude Tanke，han，fom falder de Ting，der iffe er，fom om de bar（ om．4：17），ubfriedes ingen af Dodens Balde；
 $\mathfrak{F} \mathfrak{y l d e}$ fulde fuldfommes．Derfor faldes Brifue „Den forftefode af
 20），＂Den forftefote bland mange Brodre＂（Rom．8：29）．J $\mathfrak{A p}$ ． （6j．26： 23 omtales ban fom＂den forfte af de onde日 Spftandelfe＂， der „fifulde fortinde Rys for folfet og hedningerne＂，d．v．$\ddagger$ ．，den forfte，fom bed at opitaa fra de dooe fifulde forfande Shá for Folfet．（Se Den grœffe Tefft i nœrbarende Striftited og Bloomitelda $\mathfrak{Y}$ nmarfing om jamme，ligejaa $\mathfrak{B a r f e t}$ Here and Hereafter，17．Sap．）

Jordeng songerg fyrite．－תrifus er allerede mu $\mathfrak{F b y f t e}$ ober Jorbens Songer $i$ en bis Forfant．Baulus bioner $i$ Brebet til（Efeferne（ Sap．1：20，21），at kat bled fat bed（Guds hgire Faand i Şimtent＂langt ober alt Fryftenom og Mnnoighed og Magt og $\mathfrak{g e r r e d o m}$ og alt Yadn，fom newne马，iffe alene $t$ demme Berden， men dgiaa i den tilfommende＂．We hriefte গabne，fom næbnes i denne
 Dog fitles Siriftus langt doer dem．Jan har Sede gos Faderen paa Berden弓altet Trone（Šap．3：21）og har lige Rang med ham iat ftore og afgiøre Mationernea 2unliggender．
 $\mathfrak{F b r f e}$ ，naar han indtager fin egen Trone，og deme Berdens $\mathfrak{F i g e r}$ $\mathfrak{b l i b e r}$＂bor berres og hans Salpedes＂，naar de af Faderen over＝ gives $i$ kans jaand，og han fommer med et $\mathfrak{M a n n}$ ffrebet paa fit Slabehon og pa fin $\mathfrak{L a n d}:$ ，Songers §onge og Ђerrers $\mathfrak{y e r r e "}$ ，
 Gal．2：8， 9.
$\mathfrak{W a m}, \mathfrak{f o m} \mathfrak{h a r}$ elffetos．－ $\mathfrak{B i}$ bar troet，at jordifte Bemer，Fader，Moder，Brodre，Sqfte og andre fiare Bemer elffede ob；men bi fer，at ingen Sjorlighed fortiener at nounes $\mathfrak{i}$ ©ammen＝ figning med ßrifti Sijarlighed til $\mathrm{D}_{\mathrm{g}}$ ．Den folgende Satning lagger
 bore Snmoder med fit $\mathfrak{B l o d}$ ．＂Soiffen Siarlighed er iffe demne！ ＂Jingen har ftarre §jorltghed，＂figer 2apoftelen，＂end denne，at en fotter fit Sid til for fine Bemer．＂＂Men（5ud bebifer fin $\Omega$ jere $=$ lighed mod og derved，at friftus er dpo for 18 ，da bi endmu bar Snubere．＂J̃a mere end dette，－han har＂giort og tir Monger og Brefter for（5ub og fin Faber＂．Fra Smben马 Spedalffed bliver
vi remfede ned bam，－fra æiender blider bi f化e blot Bemner，men opreifes til en arefuld og baroig Stilling．Deme Rempelie og demne Sphpielie til Konger og Prajter，hbilken Tilftand gjelDer Den？ Den narbarende eller dent tilfommende？－bovedjagelig den tilfom＝ mende；thi forft da ffal vi nude digfe 刃elignelfer i hriefte Maal．
 fra pore Synder；ber tilgibes de blot paa Betingelfer og ubjletteß bed et Rofte．Men naar De Gellige faar $\mathfrak{Z o b}$ til at fibde med Sirifus
 der fetrex，－naar de modager 刃iget under hele 5imien og regjerer indtil（5bighederne马 ほpighed，－da bliber de songer i en goiere $\mathfrak{B e t g} \mathrm{m}_{\mathrm{n}} \mathrm{ng}$ ，end de nogenfinde fan blibe it den narbarende Silftand． Dog fan faa meget heraf anbendes paa bor mabarende Tilftand，at en Sriften nu $\mathfrak{k a n}$ tifegne fig diafe opmuntrende 5 rod og gleode fig bed dent；thi allerede her fan pifige，at $\mathfrak{b i} \mathfrak{h a r}$ forlagning bed gans $\mathfrak{B l o d}$ ，fifont denne Forlpsining enonu iffe er givet，og at $\mathfrak{b i} \mathfrak{h a r}$ Det evige $\& i$ ib，ffipnt Dette $\mathfrak{R i v}$ endmu er $i$ ©pment gaand og forit bliber ds til Del bed Gans $\mathfrak{Z a b e n b a r e l j e . ~ D e t ~ e r ~ o g i a a ~ e n o n u ~ l i g e j a a ~}$ fand jom $\mathfrak{i}$ Sohantes og ßeters Dage，at（Bud vil，at banz Folt t denne $\mathfrak{B e r b e n}$ ffal være ham „en ubvalgt Slxgt，et fongefigt $\mathfrak{P r \propto j f e}=$
 21；Dan．7：18，27．Jntet lnder ba，at ben elffende pg elffede Difcipel tilffreb Dette Brejen，der har giort jaa meget for ob，，2IEre $\mathfrak{o g} \mathfrak{R r a f t} \mathfrak{t}$ al Exighed＂． $\mathfrak{E a d}$ hele Menigheden deltage $\mathfrak{t}$ deme bel＝


7．Bers．Se，ban fommer med Sfyerne，og goert Die fay fe bam，ogian be， fom har gientemitunget bant，og alle Sorbens Slegter fal gyle for bam．Sa Atmen．
 frem til Sirift andet Somme $\mathfrak{i}$ §erlighed，Dent Begibented，der er
 Berden．（Engang tom han i Sbaghed，nu tommer han med Belde， engang $\mathfrak{i} \mathfrak{F o r n e d r e l f e , ~ n u ~ i ~ 5 e r l i g h e d . ~ W a n ~ f o m m e r ~ m e d ~ S f y e r n e ~}$ paa jamme Maade，fom ban bled optagen til ફimlen．\｛yp．©jj． 1：9， 11.
 nemlig alle de，der leber paa den Sto，Yan fommer． $\mathfrak{B i}$ fjender iffe til noget תrifti andet §omme fom Mionattent Stilhed，blot $\mathfrak{i}$

Drtenen eller i Ramrent．אnan fommer iffe fom en $\mathfrak{z y}$ i ben Foritand，at fan lifter fig fitifiende ind paa Werben eller hemmelig tifbender fig noget，的ortil $\mathfrak{h a n}$ ingen Æet bar．Men han fommer for at tage fin tixrefte Stat til fig，De henifocide og de levende hel＝ fige，fom $\mathfrak{h a n ~} \mathfrak{G a r}$ fipbt med fit eget dyrebare $\mathfrak{B l o d}$ ，－ $\mathfrak{j o m} \mathfrak{g a n}$ har
 hans $\Omega$ omme ei feller bil blibe minbre aabenbart og triumferende． San bil tomme med Qyntata Gilanz og ßragt，„fom Synet wogaar
 $\mathfrak{Z D D}$ ，Der ftal trenge igiemem indtil Эoroens onbeite $\mathfrak{X i g r u n d}$ ，og med en megtig Mofit，der fal baffe de fenfobede gellige og opreife dem af Stpuet．Matt．24：31； 1 Theji．4：16．Wan fommer over de ugudelige fom en $\mathfrak{Z n b}$ ，alene fordi de forfatlig luffer fine ゆine
 at Gan ftaar for $\mathfrak{D p r e n}$ ． $\mathfrak{Y t}$ tale om to $\mathbb{S o m m e r}$ ，et hemmeligt og et offerttight， $\mathfrak{i}$ forbindelfe med gans andet Somme，faaledes fom nogle gipr，er Gelt uben Grumb i Sfrifter．

Dgiande，fom fargjennemitunget $\mathfrak{g a m}$ ．－Dgfa de（foruben de for ountaite＂hourt Die＂），fom fornemmelig deltog $\mathfrak{i}$ de iorgelige $\mathfrak{B e g}$ ibenferer ned $\mathfrak{h a n s}$ Dod，ffal fe ham verbe tiffage til Gorden i Iriumf og berlighed．Men hoorledes fan dette ffe？De lever jo iffe，naar delme Tidsalder affluttes，和oriedes jfal de da faa
 til \＄ivet for dem，der engang er lagt i Graben．Men hoorledes gaar det til，at disie ugubelige da fommer frem？De ugudeliges
 andet Momme．Mab．20：1－6．Dantel underbifer of herom，idet

 $\mathfrak{T}$ id，fom der iffe har beeret fra ben $\mathfrak{z i d}$ ，et folf bleb til，inotil

 fital opbagnne，fomme til et exigt Sid og fomme til idel Sfam，til evig Mfify．＂Dan．12：1， 2.
$\mathfrak{W e r}$ tafes on en farifilt Dpitandelfe eller en $\mathfrak{Q p f t a n b e l f e ~ f o r ~ n o g l e ~}$ beftemte af de to $\mathfrak{P a r t e r , ~ D e ~ r e f f c r o i g e ~ p g ~ d e ~ u g u d e l i g e , ~ f o r ~ b e g g e ~ a f m i n = ~}$ delige Dpitandelfe；mange，iffe alle，fom fober，ffal opdaagne，－ $\mathfrak{n o g l e}$ af de refferdige，iffe alle，till et edigt $\mathfrak{Z i b}$ ，og $\operatorname{nogle}$ af de

gaar $\mathfrak{i}$ Forbimbelfe med den fore Trentajelitio，jom aldrig har veret， fiden folf bled til，og fom gaar lige forud for herrens fomme． תunbe iffe „ogjaa de，fom har gjememitunget ham＂，bere bland Dem，Der ba opaagner til Stam，til edig lffitn？buad funde bel vare mexe rimefigt og nel fortjent，－faaviot et Memuifes きanfe fan domme，－end at de，der bar Mariag i bor Frelfers onbefte Fornedrelie，og andre，jom har begaaet de ftorite forbrydelfer mod Gam，opbaftes for at fue hans forfardelige Majeftert，naar han
 iffe fiender（5uo og iffe er hans Evangelium fyoige？（Se Tant 12：2．）
 §rifti תomme bringer Forfardelfe og Doelceggelfe over de ugudelige， faa brinaer Det Dog Seier og Fryd til de retfordige．Maar Berdena （5lendighed tommer，da fommer de helliges 5vile．Det Romme，fom ffer $\mathfrak{i}$ Sbstuer og for at bringe 5 gon ober be ugudelige，feal bringe Ro til alle dem，der tror． 2 Thesj．1：6－10．（Enfiber Srifti ßen $\mathfrak{K i l f e r}$ ethbert Widnezfuro om og Zegn paa han（Gjenfomit fom noget， Der forfunder ham en for Glede．
 bant，fom er，og fom pur，og fom fomner，ben Almegtige．

Ser fremfille en auden Tafer．Wiotil har Эohamee fort Sroet； men dette $\mathfrak{B e r s}$ faar iffe $\mathfrak{i}$ Forbindelfe med noget af det foregaaende eller efterfolgende．Man maa berfor af de UDtrif，fom Geinttea，be＝ ftemme，的em det er，fom Ger taler．Wer finder bi atter Hotryffet： ，fom er，og jom bar，og jom tommer＂，guilfet，fom allerede bemar＝ fet，alent gialoer（bud．Men，fan man jpwrge，beteaner iffe Sroet
 fer Barnes：„Mange 5aandffrifter far $\theta$ €òs $=$（Gud，iftedetfor кúpos $=$ Serre，og Dente Rapemaade bemptes af（briezbad，Sittman og מahu og betragte马 nu fom den rette．＂Bloomfielo tilfoier Sroet＂（Bud＂ og betegner Drdene＂，Begumbelfen og（5nden＂fom noget blot intoftud．＊） Saaledeg flutter paa en pasjende Mande forite §obeddel af bette Sapitel med，at den ftore Gud aabenbarer fig felb font Det Bejen， Der Gar $\mathfrak{T i l b c r e f f e ~ f r a ~ ( E v i g h e d ~ o g ~ f i l ~ E n i g h e d , ~ b a d e ~ f o r b i g a n g e n ~}$

[^17]$\mathfrak{o g}$ fremtioig, og er afmagtig, boorfor han fan opfylde alle fine Trufler og fine Qufter, fom han i denne Bog har givet ob.




Ser vefgler (5mnt, toet Sohanne fortreller om det Sted, hoor $\mathfrak{A l a b e n b a r i n g e n ~ b l e v ~ g i v e n t , ~ o g ~ d e ~ D m i t a n d i g h e d e r , ~ u n b e r ~ g o i l f e ~ d e t ~}$ ffede. $\mathfrak{y a n}$ fremitiller fig forit fom en Broder af hele Menigheden og jom medoelagtig $\mathfrak{i}$ be Trkengiler, fom $\mathfrak{i}$ dette Siv folger med den friftne Betjendelie.
 Strid. Err Det virtelig Johames' Mening, at de תriftne i bent ner= varende Silftato er $\mathfrak{i}$ Srift $\Re i g e$, eller med andre Sro, at Sitifi Rige allerede paa hanz Tid var blebet oprettet? Derfom dette libtryt har noget ⿹enfun til den neerberende Bilitano, faa maa bet bare it en meget begrenjet og tillempet Braboming. Da, fom paaftaar, at dette Sted giclder deme $\mathfrak{B e r b e n t , ~ G e n v i f e r ~ a l m i n d e l i g u i s ~ t i l ~} 1$ Bet. 2: 9 for at benife, at ber er et Mige $\mathfrak{n u}$ i Siden, og hoorledes dette Rige er heffatient. Som bemartet i Mateoning af 6 . Berẻ horer de Gelligee virtelige Regjering bremtion til. Det er giennem mange
 naar man er intogaaet i Riget, er Trcengielen forbi; Trengielen og Riget beftarar iffe jamtidig. Murbots Svericettelfe af dette Wers fra den furifee Bibel ubelader Sorbet "Mige" og lafer: "Jeg, Jofan= nes, eders Broder og delagtig med eder i dent $\mathfrak{Z r a n t g i e l}$ og de $\mathfrak{E i}=$ delier, fom er i J̌ejus Mesfias." Watefielo overiotter: "§eg, §o= $\mathfrak{G a n n e s}$, eders Broder og delagtig med eder $i$ at lide Jefu Brifti
 "Taalmodighed" "betegnez den Mrodgang og det Befocer, man maa lide for תriftiog hats Saģ Stylo; og $\beta$ acidéa [Rige] antyder, at han tilligemed den ffal have Del $\mathfrak{t}$ bet 彐ige, fom er beredt for dem". Shan figer, at „Den bedfte fortolfning angaaende dette Sted findes $\mathfrak{i}$ 2 Stm. 2: $12^{\prime \prime}$, hoor der ftaar: "Deriom bi folder ud, fifal biog regjere med hant." gif alt dette fan man fiffert flutte, at det æige, Goortil Johannes bentydede, er jerligheden fremtioige ßige (ihborvel der ogfan er et Raadent Rige nu i Iiden), jamt at Ribelfe og Taal= modighed er en zorberedelie til at nyde Guceden der.

Stedet. - Den $\$$, fom faldes ßatmos, er en liden $\mathfrak{u f r u g t b a r ~}$

 Milet, hodr $\mathfrak{i}$ Johantes' Dage bent mermeite friftue Menighed horte Gjemme. Den er puntrent otte eng. Mil lang, fur en Mril bred $\mathfrak{g g}$ atter Mil $\mathfrak{i}$ ©mfreds og faldez nu Patimo eller Watmoia. Siniten er fteil og beitaar af en æoffe 刃lces, det ene efter det andet, med mange
 af hoie fielde paa alle santer undagen en, hoor ben beffuttés af et fremipringende $\mathfrak{K c e s}$. Byen bed deme מawn ligger paa et hyit, fteilt Bjerg, ber hawer fig umidolbart op af babet og er det emefte beboede Sted paa spen. Smitent balnt oppe paa dette ojelo, foor= paa $\mathfrak{B y e n}$ er bngget, fan man je en raturlig §ule i תlippent, gg Sagnet vil vibe, at Johames der fif fit Son og fifev Rabenbaringen. Teme $\$$ blev paa Grumd af fin Bariffed og (Eniombed bembtet
 nes opholot fig her i Randfigtighed. Gpoftelent Fornisuing fandt Sted omfring $\mathfrak{H a r} 94 \mathrm{ef}$. Rr., fom man mener under Reifer $\mathfrak{D o}=$ mitian; Derfor antager man, at Mabenbaringen ble fieven $\mathfrak{M a r} 95$ eller 96 ef. Sir.

 Forbrbdelfe og Feil. Iyramen Domitiat, der dengatg bar Romb
 fin borgerlige Stilling, fficelnede for beme aldrende, men uforferbede Mpoftel. Sjan nodede iffe at lade fam funogipre fit reme Ebangelium inden Rigeta Granfer, men forbife ham til det enjomme ßatmoz, boor han tumbe betragte ham fom ubeluffet fra ̉eroen, om man funde det nogetfede paa dentre Side Granem. (Fiter at foave inde= ftangt ham paa bette woe Sted og fat ham til det faarde Yrbeioe i
 Denne Æetfardighedens Braditer af Beien, og at Berben intet mere bilde bore om Gam. John Burtans foriglgere mente udentaind det famme, ba de fill ham indejperret $\mathfrak{i}$ fanyflet $\mathfrak{i}$ Bedford. Men naar Wenmeffene tror, at be har begranet Sandheden i ebig zorglemmelie,


 Batmos, hnor Domitian troede for beftandig at have fluffet idet= minofte en Sandhedzaffel, oprandt den meft ophoiede Rabenbaritg blandt afle den heflige Sfrift Bager, og den fifube jprede fit gub=
 mange fommer iffe til at golde den elffede Difcipels Mabn hbit $\mathfrak{i}$ 2ere og at doale med frrbd bed hans henrbffende Suner af bimmelft berfighed，fom aldrig faar hore Mapnet paa det Uhyre，ber lod ham landsfordife！Sandelig，disje Sfriftens Drb gixlder undertiden endog Sibet $\mathfrak{i}$ Demue ßerben：„De relfardiges $\Im \mathfrak{F}$ ufommelje or til $\mathfrak{B e l f i g =}$ nelfe；men de ugudeligeš Mawn fmuldrer her．＂
 bag mig en gri $\mathfrak{R o j i t}$ form af en $\mathfrak{R a j u n , ~ b e r ~ f a g b e : ~}$

J Nanden．－Smendfignt Johames bar forvift fra alle fine Troeshrobre，ja uceften fra Berden，var han dog iffe forbift fra
 Gabde entru Samfund med fiut gubdommelige Werre．Uotryffet „i $\mathfrak{H}$ arben＂funes at antude den bqiefte Tifitano af anmelig benryt＝ felfe，et Memeffe fan uaa til bed（bube Mand，og derned begundte hans Enn．
ßan நerrens Dag．－§vilfen $\mathfrak{D a g}$ betegnes med bette
 Mnffuelier：1）Mogle mener，at Uotryffet＂soerrens Dag＂Daffer bele （Evangeliets Iid uben at bentube til nogen ferffilt Fag af 24 Simer．2）Shtro menter，at „yerrent Dag＂er Dommenz Dag， den $\mathfrak{i}$ Efriften fan ofte omalte tilfommende，„⿹errens $\mathfrak{D a g}$ ．3） Den tredje Symumade，fom maaffe er dell meft ubbredte，er den，at UDtryffet ajolder Ugens farfe Dag．4）Mtter andre anfer Dagen for at bare den fupende Dag，万errens 5viledag．

1．Sigeoverfor den forjte Waaftand belgover man fun at joare， at $\mathfrak{H}$ abenbaringens $\mathfrak{B o g}$ af $\mathfrak{z o r f a t t e r e n ~ ( ~}(\mathfrak{b h a m m e ̄})$ er fifebet fra Den Satmos of dateret paa werren Dag．Forfatteren，Stedet， boor Bogen bled ftrevet，og Dagen for Dens Mffattefe，har boer for fig en virfelig Iitucrelfe og omtales iffe blot findobilledlig eller mofitif．Siger man mu imiblertio，at der med Dagen menes Epan＝ geliets $\mathfrak{I} i \mathrm{D}$ ，fan tillogger man Bagen en jombolff eller myftiff $\mathfrak{B e}=$ tyoning，haiffet iffe er tilladeligt．Desuden medfører denne Waaftand den Ianbelighed，at Johanne马 65 Mar ef．Sirifi Doo ftulde have fagt，at gan faa det Sbur，han omtafer，i Epangelieta Iid！Som om en eufte Sriften paa nogen Mande funde vare ubidende om denne Sandhed．

2．Den anden Baafand，at det fulde vare Dommedag，fan
 om Dommedag, fumbe han iffe gave havt noget faadant paa dente Dag, medens den erronu laa i fremtidert. Det Drd, der oberfattez „paa", hedder paa Graff év (en) og fortlare马 af Robimion, naar det andendes med werinn tif Iid, fanledes: „Den $\mathfrak{T i d}$ da; et beftemt Bunft eller afgranfet Tidsafinit, inden hoilfet, i Zabet af boilet, $\mathfrak{p a a}$ gnilfet, bed hoilfet neget finder Sted." Det betnder albrig om eller angaaembe. Enten modiger derfor de, jom lader det gialde Dommen Dag, det bennttede fproglige llotryt, idet be op= fatter Det fom $\mathfrak{a n g a n} \mathfrak{a} \mathfrak{n d e}$ iftedetfor $p \mathfrak{a}$, efler be lader Gobannez berette en mifelig Miandhed, naar han flutbe have jagt, at han havie et Snn paa Son $\mathfrak{P a t m o z}$ for ober 1800 Mar jiden paa Donments Dag, Der endmu figger ifremtion!
3. Den tredje Spnamaade er Den, at Der med, „herrenta Dag" mentes den forfte Dag $\mathfrak{t l g e n}$, en Snamanade, der gicelder bland de allerflefte. Men bi forbrer Benis! Syad Bedis har man for derme Paaftand? Teffen feld forflarer iffe UDtruffet „நerrema Dag"; ffal Det derfor betegne den forfte Dag i ligen, maa man andetfeds i $\mathfrak{B i b e l e n}$ joge Bebis for, at deane Dag $\mathfrak{t}$ Hgen nogenfinde betegne fanledes. De enefte andre af Bubs stand indblxite Forfattere, fom
 og ßaulub, og be omtaler den fimpelthen jom den forfte $\mathfrak{D a g} \mathfrak{i}$ llgen, men aldrig paa en faadan Maade, at be ubmeerfer den frem= for nogen anden af de fetis grbeidsoage. $\operatorname{Og}$ bette er faa meget mere martefigt, jet fra bet almindeligt nroede Stambpunft, fom tre af bem omtaler ben paa den Sid, fom man figer, at Den fulue bare
 Dem omtaler den en 30 Qar efter nownte Begivenhed.
 $\mathfrak{B e t e g n e l f e ~ p a a ~}{ }^{\text {Johannez' }} \mathfrak{T}$ to paa ben forite $\operatorname{Dag}$ i Ugen, faa fobrger vi: 5yor er Bebifet derior? Det findes iffe! Ibertimod far bi Bevis for det modiatte. (Se History of the Sabbath, af $\mathfrak{y}$.
 (5.Hege Biew, Mebr.) Saafandt dette habde bacet Den almindelige Betegnelfe for ben forite Dag, Dengang Mabenbaringen bled fireben, fan $\mathfrak{H}$ abde den famme Forfatter ganfe dift ogiaa falot den faledes i alle fitne efterfolgende Sfrifter; men sohannes ffreb fit Ebangefium efter $\mathfrak{Z a b e n b a r i n g e n , ~ o g ~ D o g ~ f a l d e r ~ g a n ~ i ~ D e t t e ~ ( E v a n g e d i u m ~ l l g e n s ~}$ ¡orite $\mathfrak{D a g}$, iffe $\mathfrak{y}$ errens $\mathfrak{D a g}$, men ligefrem den "forfte $\mathfrak{D a g} \mathfrak{i}$

Hgen". Iil Bedis for, at Evangeliet affattedee fenere end $\mathfrak{A a b e n =}$ baringen, behover mant fun at flaa efter hos jaadanne anerffende fagtntidge fom: Religious Encyclopedia, Barneg' Notes, Biblical Dictionary, Cottage Bible, Domestic Bible, Mine Explored, Union Bible Dictionary, Comprehensive Bible, Paragraph Bible, $\mathfrak{B l o o m =}$ field, Dr. Waleg, ఏorne, Mevins og Dlifaufen.

Sad der endbidere Gebifer det uhpldbare bed ncebnte ßaaftand til Guajt for den forfte Dag er dette, at hoerten faberen eller Spmen mogenfinde gar forbefioldt fig den forfte Dag fom firt egen $i$ nogen høiere foritand ent enfoer af de ande $\mathfrak{U r b e i d}$ bage. Jngen af dem har nogenfinde fngttet nogen forlig Belfignelfe eller $\mathfrak{y e l l i g h e d}$ tif Den. Sfulde den faldes §errens Dag, fordi Srifus opftod paa den, bilde utbiblfomt de hellige buds Mand paa en eller anden Made have uiderrettet $\mathrm{o}_{\mathrm{z}}$ derom. Mu er der imidlertid andre $\mathfrak{T i l}=$
 (Etampel frifti sorfictelfe og simmelfart; da man nu angaaende Dette fanter at Splyaniag, fovrjor funde man jaa iffe falde den Dag, hoorpaa en af de fiidtnabnte Beginenbeder tilorog fig, 5errens Dag, figefabel fom den Dag, han opitod fra de bpoe?
4. Ta bi mu far probet de forfte tre Betragtninghmaader og modbevif dem, vil vi hentumbe bor Spmortiombed paa den fjerbe,
 dette lader fig faare let bevife. 1) Da Gud Begnmelfen gav Ment= neffet fets af llgent Dage til Norbeide, forbehofot han fig felb ub= tryffelig Den finvende jamt belfignede den og helligede den. 2) Mofes
 er Det Sabbat, Kellig ©abbat for פerrem." 2 Moi. 16: 23 . Der= noft fommer bi til Sinai, hoor den ftore Robginer funbgiorde fin Scedelob med forfordefig Majeftet, og i deme npperligite $\mathcal{Q o d}$ for= belfolder han fig med Følgende Srd fin hellige $\mathfrak{D a g}$ : „Men ben fubende
 giorde §erren fimlen og Jorben, 5abet og alt det, fom er i bem, og han hyilede paa den fubende $\mathfrak{T a g}$; dexfor velfignede ⿹erren Sab= batäbagen og helligede den." 2 Moj. 20:10, 11. Wed 3 Brofeten (Faias taler berren omtrent 800 2lar fentere jom ¡ølger: „Maar du holder din fod tilbage fra Sabbaten, og iffe driber bine Forretninger paa min hellige $\mathfrak{D a g}$, . . Da fal du forigite dig $\mathfrak{i}$ 5erren," o. §. v. (5f. 58: 13, 14. Sommer bi til Det nye Seftamenteg Sider, fan viduter han, fom er et med faberen, ubtryt=
felig: „Saa er da Memeffens Smatyere ogfaa ober Sabbaten." Mart. 2: 28. San mu nogen negte, at den Dag er "Forrens
 Man jer faaledeß, at ingen anden Dag ent den ftore Stabers fbiledag
 (bnonu en Betragtning, for bi gaar bidere. Der er $\mathfrak{i}$ (Ebangeliet Tid ent Dag, der fremfor be andre Mgent Dage jarlig betegnes fom Werrent Dag. 5bor fulditcendig dente ftore Sandfed modbebifer dent Baatand, fom nogle fremfotter, at der under ben abe suafioldning iffe er nogen Sabbat, men at alle Dage er lige. $\operatorname{Dg}$ bed at falde ben Serrens Dag bar Mpoftele wed Slutningen af bet forite Mar=
 faldes berreng Dag, den fuvende i Ugen. (Se Minm. bed Sapitlet弓 ©lutuing.)
11. Sers. Seg er elfa og $\mathfrak{O m}$ ega, ben farite og ben fibite ; og goad bu fer,
 ©myrna og til Bergamuß og til Yyatira og til ভarbes og til Fifabelfia og til Qaobicea!
 tryffet: „Jeg er Mffa og $\subseteq$ mega, den forfte og den fidfte," mangler $i$ nogle Ubgaber, den foriffe, foptiffe, cetiopiffe, armeniffe, flaboniffe,
 Det af Ieffen." Fan figer ogiaa, at UDtryffet „i $\mathfrak{t f i e n}{ }^{\prime}$ mangler $i$ de fornemfte $\mathfrak{5 a n}$ atoffrifter og Soerfattelfer, famt at (5riesbad) ogiaa ubelader dette af Tefften. Sgiaa Bloomfield betegner Setningen:
 fomt noget fenere indfudt, figeledeb Drome "i Mfien". Der fitan da: „Jobad Du fer, ffrib bet $i$ en $\mathfrak{B o g}$, og fend det til be jov Menig= beder, til (Efefus o. f. v." (Se Svericettelfe af wibiting, Wesley, American Bible Union og anore. Sammenlign Bemarfningerne bed 4. Beră.)

 en, lig en Menneffefon, ifart en fib §jortel $\mathfrak{o g}$ ombunben unber $\mathfrak{B r g i f e t}$ meb et

 fom om be var gløbebe $i$ en $\mathfrak{O n n}$, og hans झøit jom mange Banbes $\mathfrak{y}$ b.

 sraft. 17. Dg ba jeg jaa bam, fald jeg ned for gan弓 fabder fom eli bøb; og
han lagbe fint grire haand paa mig og fagbe til mig: 18. Farygt iffe! 马eg er ben forfte og betif fibfte og ben levenbe, og jeg var obb, og fe, jeg er levenbe $\mathfrak{i}$ al

"Jeg venote mig for at fe Røjten," det er, den Perion, fra hoem Malten fom.

Syv Guldiyfejtager. - Dette fan iffe bare Modbilledet af Buldinjeftagen unber den gamle forbilledfige Tempeltienefte, faafom der fun bar en $\mathfrak{E n f e j t a g e}$ med fob $\mathfrak{A r m e}$, og den bejtandig fun om=
 paa man ixtter Qamperne, der fifal fafte Sujet ud i Bcereliet, og iffe fimpelthen $\mathcal{Z u f e f t a g e r . ~ D e ~ h a r ~ h e l l e r ~ i n g e n ~ Q t g h e d ~ m e d ~ f o r t i d e n s ~}$ Qujeftager; twertimod er Stagerne faa abfitite og faar faa langt fra heerandre, at Menneffens Son vandrebe miot imellem dem.
(5n Mentiefefon. - Den genrivende Jigur, der danner Midtpunttet $i$ dent Siene, fom $n \mathfrak{i n}$ bite fig for Jobannes, er ben majeftretife Stiffelfe af ent, lig en Memefefon, der fremfitler Sriftus. Den Maade, hoorpaa han her beffrives, med den fide $\mathfrak{B j o r t e l}$, det byibe 5atar, iffe grantet af aldor, men finmende aj den himmelffe $\mathfrak{W e r l i g h e d}$ silarhed, og Dine fom Эidatuer, med Fobder fom bet ftimente §obber, Der glodede $\mathfrak{i}$ Donen, og en $\mathfrak{R}$ gft fom mange $\mathfrak{B a n d e}$, Syd, fan iffe overtreffes i ophbiet Majeitet. Duerveldet af dette
 egen Uoceroighed, falot Johante ned for hans froder fom en dob; men han legger fin jaand opmuntrende paa ham og broer fam med en mifo, berofigende Stenme iffe at frugte. En Sriften har
 $\mathfrak{o g}$ faaledes erbolde Styrfe og $\mathfrak{T r g f t}$ under $\mathfrak{B r o b e l f e}$ og Modgang; $\mathfrak{h a n}$ fan Gore famme $\mathfrak{R g f t}$, der figer fil ham: Frrigt iffe!

Det meft trafterige bland alle diafe trafterige Dro er den (Gr= flering fra dette ophriede Bepen, fom leber i al Epighed, at han er den, der raaber for Doden og Graben. 5an figer: "Jeg har Æૂel=
 er en oberbunden Thran. Sm end han Tid efter Tid ved fin fumle Gjerning jamler Jordent onrebare Sfatte $\mathfrak{i}$ Graven $\mathfrak{o g}$ en Stund frnder fig bed fin tiljuneladende Seier, faa ubfører fan dog et frug= tesigft Mrbeide; thi Moglent til Doderigets marte Fongjel er bleben $\mathfrak{b a m}$ frabriftet og hwiler mu i en mogtigeres 5aand. Şan maa ned= lagge, hoad han har bundet bed fine Seire, paa et Sted, hoor en anden har uindffrentet Mandighed, og denne magtige Seierherre er
fit Folfz uporanberlige $\mathfrak{B e n}$ og bar lovet at forlde dem．Spra der＝ for iffe ober be retferoige Døbe；De er i god Forvaring．（Ent fipmbe tayer dem for en Stund bort；men en Wen lar Moglen til Det Sted， $\mathfrak{h b o r}$ de blot midertidig holdes forbarede．

19．Ber弓．Sfriv，鸟ond bu faa，baabe bet，fom er，og bet，fon ffal fe berefter．
$\mathfrak{F}$ Dette $\mathfrak{B e r} \mathfrak{\xi}$ faar $\mathfrak{j}$ ofannes en mere beftemt $\mathfrak{B e f a l i n g}$ om at nedffribe lyele Mabenbaringen，der hovedjagelig angif de Ting，fom ffulde fei fremtioen．Baa nogle jaa Steder hentydedes der til Wegivenheder，fom oar forbigatgut eller nerverende；men disife ben＝ tyoninger giordes lun for at indede de Eildragelfer，der fentere fulde indraffe，faa at intet $\mathfrak{S e d} i$ goffen fulde mangle．

 Gngle，og de fyo $\mathfrak{y y f e f t a g e r , ~ f o m ~ d u ~ f a a , ~ e r ~ b e ~ f y o ~ M e n i g h e d e r . ~}$
alt fremfitlle Menneffens Son fom den，der ifin baand blot holder de find forftandere for de fou farfilte Mentgheder i Silleafien og blot vandrer iblandt digfe fob Menigheder，vilde vare at giore digfe ophoiede fremfitlinger og Bionesburo $\mathfrak{i}$ indeacrentre og efter＝ Folgende Sapitel til noget forbolowis betnoninģipit．Serrens $\mathfrak{F o r}=$
 nogle farffilte Menigheder，－den tilhwrer alle Iider，iffe blot Yohanne弓̉ Dage．Jefus fagde til fiue $\mathfrak{D i f c t i p l e}$ ，＂Se，jeg er med eder alle Dage indtil ßerbens（5nde．＂（Se Mnmarfiningerne ober 4. Bera．）
$\mathfrak{A} \mathfrak{n m}$ ．－ $\mathfrak{B i}$ fumbe tilfgie et anbet Srd til bet，der fine er fagt om ben Baaftand，at ber med lubtryftet „⿹弔㇒rrens Dag＂ $\mathfrak{i} 10$ ．Bers menes den forfte
 Sabbaten＂（Matt．12：8），iftedetfor gavbe fagt：„Menneffens © Spn er §̧erre over den farfe $\mathfrak{D a g}$ i 1 gen ${ }^{*}$ ，vilde ba iffe bette uu blive fremboldt fom et afgiprenbe
 Men ba burbe Ubtryffet faa Rov til at Gave famme Bagt anvendt paa belt fnuenbe $\mathfrak{D a g}$ ，fom bet ber er．

（Gfter i forfte Kapitel fortelig at Gave fremfillet cmmet bed en almiubelia 5entyoning til de fyo Menigheder，beteguede bed de fyo Infejtager，og til Menighedernes Frorfandere，fremftillede bed be find Stjerner，omtaler Johames nu bper Mentghed ijar og nedffriber det for ben beftemte $\mathfrak{B u b j f a b , ~ i d e t ~ h a n ~ i ~ g n e r t ~ T i l f o r d e ~ r e t t e r ~ S f r i b e l f e n ~}$ til Mienighedens Engel eller Forftandere．

1．Bers．Sfriv til Menighebens（Engel i Efefus：Dette figer han，fom
 Guld＝Yyfefager：2．Seg ved bine bjerninger og dit \｛rbeibe og din Taalmodig＝ hed，og at du iffe fan forbrage be oube，og bu har propet bem，iom figer，at be er Hpofter，og iffe er bet，og har fundet，at be oar 民qgnere，3．og bu har ub： ftaaet meget og har ₹aalmobighed，og bu har arbeibet for mit Manus Sfold og er iffe bleden trat．4．Men ieg har bet imod big，at bu har forlabt din forite 反icerlighed．5．Fom berfor ifu，Goorfa bu er falden，og dend om og gipr be forfte Gjerninger！Ment bic ifte，da tommer jeg fnart over big og vil
 $\mathfrak{G a r}$ bu，at ou haber Mitolaiternes Bjerninger，鸟vilfe ogiaa jeg baber． 7.
 ham vil jeg give at abe af \＆ivent \｛ra，jomer mibt i （bubs Parabi弓！
 1：4 har bi anført nogle Grumbe，hoorior be fnd Menigheder eller rettere jagt det，fom frives til dem，man betragtes fom profetije og ajwlde ino Iidzafinit，ber omfatter lele den friftelige Iidsalder． $\mathfrak{B i}$ vil her tilfoie，at denne Synsmade byerfen er ny eller eneftaaende． Sfolge Benfon figer Biffop Memton：„Mange，og blandt dem faa＝ danne larde Mand fom More og Bitringa，paaftaar，at de fyb $\mathfrak{B r e b e}$ er profetiffe og beffriber ligejaa mange paa hitamben folgende Sibsaffnit eller Tilftande i Menigheden fua Begnndelfen til Enden．＂
（390）

Scott figer: „Mange Fortoffere gar tentt fig, at diaje Wrebe til De fino Menigheder var inmbolife formbfigelfer om fuv forffeelige Iiosafinit, boori bele Piden fra Mpotlernes $\mathfrak{D a g e ~ t i l ~ B e r b e n t ~ E n d e ~}$ bled Delt."
 bevifer Dog Deres Biduesburd tilitraftefig, at mange fortolfere har habt Demne Mrituelie.

Matthew 5eary figer:
 giengives med Bitrinaas $\operatorname{OrD}$ : "Inder den findbilledfige Fremitilling af de fno Menigheder i Mfien har den gelligand beftrevet fyo for= ffjellige Silfande inden den friftne Mentighed, der fulde folge efter
 Dette fremfille $i$ Beffribelfer, Der hentes af nabute Mlenigheders Nabn og Tilftand, for at funde fe fig felo og lare bande fitue gode Egemfaber og fine Mrangler at fjende famt fan be Bammitbefier og ₹̛ormaninger, Der egnede fig for Dem." Bitringa har her fammen= braget de Bebifer, man fan anfore til Forbel for deme UDtyoning. Mogle af diafe vidner om megen $\mathfrak{A l n d r i g h e d , ~ m e n ~ b e t r a g t e s ~ i f f e ~ f o r ~}$ narbarende fom tilftreffeltge til at opretholde denme Ieori. (Sill er en af de fornemite blandot de eugelffe Sfriftfortolfere, Der flutter fig til ncebnte Synazmaade, nemlig at de er profetiffe pg angaar Srifti Menigheder inden de forffiellige TiDwafinit, trotil gan Enumer igien."

Det fremgaar af obentanforte $\mathfrak{F o r f a t t e r e , ~ a t ~ h b a d ~ d e r ~ h a r ~ f o r t ~}$ ben nnere Tids fortolfere til at bortfafte den stufuelfe, at Brebene till de jop Menigheder er profetiffe, er den forfoldäniz mbe Dg ubibelffe Lere om et jordift Tufindaarzrige. Menighedens jibite Tilftand, faaledes jom den beffribes it $\mathfrak{A l a b}$. 3: 15-17, anianes nfor= enelig med. Den herlige Tilftand, der vilde blipe paa Эorden $i$ 'be tufinde $2 \mathfrak{l a r}$, naar hele Berden bled pmembt til (Gud. Derfor har $\mathfrak{i}$ Dette fom it mange andre Tilfalde den $\mathfrak{A n f f u e f f e , ~ f o m ~ f t e m m e r ~ b e d i t ~}$ med Striften, mattet bige for en mere behagelig. Menneffefjertet effer Smiger endua ligefom $\mathfrak{i}$ foroums Iid, og be, der lover $\mathfrak{F}$ red og $\mathfrak{I r n g h e d}$, finder altio aabme og villige Dren.

Den forfe Menighed, ber nownes, er Efefus. Sifolge den her gionte $\mathfrak{Y}$ nvendelfe ffulde deme fore til ふirfens forfte eller apoftoliffe Tidalder. Droet (Efejus betyder onifocerdig. Dette lldtryt pasjer godt paa Menighedens Saratter og Tilitand i ben forfte Iid. De forfte Siriftre fabde antaget Sirift Qaxe $\mathfrak{i}$ bens æenbed. De mod

Dan. and Rev, - Danish-Forwegian.

Der $\mathfrak{y e l l i g a a n d s}$ (Gaver og Belfignelfer. We fie $\mathfrak{R o z}$ for fine ©jjer= ninger, fit 3ubeioe og fin $\mathfrak{I a}$ almodighed. De kold faft ded Srifi Zare马 rene Grumbjetninger og funde derfor iffe forbrage de onde; de pronede faffe $\mathfrak{A p p o f t e r}$, underfigte Deres fande $\mathfrak{R a r a f t e r}$ og befandt Dem at vare Spgnere. $\mathfrak{H}$ t Dette ffede uberuffende $i$ Dent ene, forffilte Menighed i ffejus mere end $i$ andre Menigheder paa den $\mathfrak{L i d}$, er der intet Bevis for. Baulus figer intet besangaaende $i$ Det $\mathfrak{B r e b}$, $\mathfrak{h a n}$ ffred til demne Menighed. Men det ffede i den friftne Menighed $\mathfrak{i}$ det bele taget $\mathfrak{i}$ gin Tidsalioer, og paa den Sid bar dette et meget paşende $\mathfrak{A r b e i d e . ~ ( G e ~} \mathfrak{H} p$. (5ji. 15; 2 תor. 11: 13.)

Menighedeng ©ngel. - Menighedens Engel maa betegne dens Sendebud efler Forftander, og da dijie Menigheder Daffer gber

 tilhorer. Stipnt fitilet til Forftanderne fan be forffiellige Bubffaber bog iffe opfattes fom giceldende dem alene, men de jendes utbibljomt gjennem dem til Menigheden.
(Grumbentil $\operatorname{Brage}$. - „Men jeg har det imod dig," figer Stiftus, "at du har forladt din forfte ふiœarlighed." Shompion figer i $\mathfrak{U n l e b}$ ing heraf: „ $\mathfrak{U l}$ forlade den forite $\Omega$ jorrlighed fortjener iffe mindre Jretteiottelfe end at afpige fra bigtige $\mathfrak{Q a r e p u n f t e r ~ e l l e r ~}$ fra en friftelig Bandel. Beffyldningen er iffe, at ben er falden fra Maaden, ei heller at Sjorltgheden er ubfluffet, men at den er fior= mindifet. Sngen Midfjerbed eller Sidelfe an trabe iftedetfor den forfte Rjorrlighed." Den Iid burbe aldrig fomme i en תriften (Erfaring, da han iffe lumbe foare, hois man bad ham om at fige, $\mathfrak{h b o r n a a r}$ han nœrede den ftorfte Sijcrltghed til Sriftus: $\mathfrak{J}$ dette Dieblit. Men fommer der en faadan Sid, faa bor man fomme ibu, $\mathfrak{h b o r f r a}$ man er falden, tanfe berpaa, tage sid dertil, omynggelig betragte den forrige Silftand, da man ftod $\mathfrak{F a n d e}$ gos ( 5 ud, og hafte med at bende ont og iqge tilbage til bin anfelige tilitano. Kjarligheden, ligefom Iroen, bijer fig $\mathfrak{i}$ (Sjerninger; pg naar man erfolder den førfte §jarlighed, faa frembringer den altio be forfte (Sjerninger.

Irujelen. — „Mien hotz iffe, oa lommer jeg frart ober Dig og bil flotte bin Ryfeftage fra dens Sted, hoiz bu iffe ombender dig." Det ber ncente Somme maa bare et billedligt Somme, font betyoer ent §jemingelfe, efteriom det er afbongigt af Betingeljer.


Forret, ber ffal gives antore, medmitrore de bedre filider den anipars= fulbe Stilling, fom er dem betroet. Men man furbe foprge, forub= fat at digfe Bubfaber er profetife, om iffe Qupeitagen bilde blive finttet alligebel paa en eller anden Maade, enten de ombenote fig eller ei, efteriom benne Menighed efterfotges af den nefte, jom indtager bet
 dtaje Mientabeder fom profetiffe. Wi joarer: Mfflutningen af det Tibananit, en Menighed optager, er iffe det famme, fom at Menig=
 de berpee den forret, fom be lunde og burbe have nybt en lentuere Tid. Det er det famme, fom at Frifus fortafter dem fom fine Reprefentanter, Der ubbreder Enangeliets Gandhed og Sys i Berden. Sg demu $\mathfrak{I r u f e l}$ gialder ligefa god entelte Medemmer jom bele Menigheden. Sbor mange af dem, der betjende fig til Sitftenom= ment $\mathfrak{i}$ dette Tibsafinit, der faaledes fom tilfort ng bled forfaftede, bed bi iffe; Det bar uben Tvibl mange. $\operatorname{Dg}$ faaledes vilde det bed= Glive; nogle nilde blive ftanohaftige, andre vilde gaa tilbage og iffe
 de Sblader, der var Gleben ledige bed $\mathfrak{D}$ ob og frajald, indtil Mentg=
 Weriode $\mathfrak{i}$ Dent $\mathfrak{y}$ iftorie $\mathfrak{g g}$ falder ind under et ant $\mathfrak{F}$ uoffab.

Mifolaiterne. - Şoor billig er iffe תriftus til at rofe fit Folf for enhber god Egenfifat, de har! Findes der noget, han fmes om, faa ncemer fan bet forit. Gfter at han $\mathfrak{i}$ dette Bubfab til Menigheden $i$ (sfefus har omtalt beres rosbcerdige $\mathfrak{T r a f}$ og Derefter deres freil, ncemer ban, fom om ban morig vilde gan nogen af dereg gode Egenfitaber forbi, Dette, at de hadede Mifolaiternes (5jerninger, fom han dgiaa hadede. S 15 . Were fordommea ggiaa deres $\mathfrak{Z c r e}$. Det fer ub; fom om de bar folf, hoi弓 (3jerninger og Rere bar lige af= ffyelige $\mathfrak{i}$ berrens Site. Der heriter nogen $\mathfrak{I}$ viol med Seninn til deres Oprindelfe, idet nogle ubleder dem fra Mifolaus af $\mathfrak{A n t i o f i a}$, ell af de find Menighedatjenere (92p. (35j. 6: 5); andre menter, at de
 Mawn; atter andre tror, at Setten fit fit Mawn af en fenere Mifolaus, $\mathfrak{h b i l f e t}$ fandinaligdig ligger Sandheden narmeft. Manaaende beres Rare og $\mathfrak{L i d}$ fines man at bere ganffe enig om, at de haldede fler= foneri, betragtede 2egteffabjbrud og 5or fom ligegyldige $\mathfrak{Z i n g}$ og tillod at ade $\mathfrak{A f g u d}$ boffer. (Se Religious Encyclopedia, (Elarfe, תitto og andre jaglyndiges Sfrifter.)

Spfordringentil Mgtpaagivenfed．—„かbo，der har §ren，hore，hoad Manden figer til Menighederne．＂Dette er en Gpitioefig Made at baffe almindelig Dpmorffombed paa for bet，fom er af hqiefte Bigtighed for alle．Samme Uotrnt anbendes til entber af De jod Menigheder．©a $\Omega$ rifus dandrede paa §orden，bennttede han felbiamme UDtrykmaade，naar han vilde hentede Folfeta Dpmart＝ jombed paa bigtige $\mathfrak{E x r}$ domme．San bennttede den，ba han talte
 Den（Matt．13：9）jamt i Qignelfen om תlinten（Matt．13：43）， hyor hau fremftiller Berdens（Ende；det andendes ogiaa med geninn til Fouldgurdelfen aj en bigtig $\mathfrak{P r o f e t i} \mathfrak{i} \mathfrak{N a b}$ ．13： 9.

Zgftet til den，fom feirer．－Dem，fom feirer，faar Softe om，at han fal cede af Sinets §rx，fom er midt i buds Baradis eller ⿹abe．⿹owor ligger dette Baradiz？Sbar：I den tredje Simmel．Paulus ffriver（2 Mor．12：2），at han fiendte et Menmeffe（han taler om fitg felb），der＂bled henryffet indtil den tredje நimmel＂．§ 4．Wers falder Gan famme Sted＂Maradis＂， hooraf man maa brage den Slutning，at Baradis er i den tredje $\mathfrak{W i m m e l}$ ．Y dette ßaradis er Ribet弓 Tre．Mu omtales der $\mathfrak{i}$ Bibe＝ len fun ét Ribets Zra；Det omtales fet弓 Gange，tre Gange iforite $M_{0 j e b o g ~ o g ~ t r e ~ C b a n g e ~ i ~ M a b e n b a r i n g e n, ~ o g ~ f o r e f o m m e r ~ h o e r ~ © ~}^{\text {Gang }}$ i ben beftemte form．Det er ét，beitent Ira．I Den forite $\mathfrak{B o g}$ i Bibelen faldes det Ridets $\mathfrak{z r a}$ ，i den fidite ogfa Ridets Ira．Det er Sidet弓 $\mathfrak{I r} \propto$ i＂Maradifet＂（Septuaginta）i（Fden $\mathfrak{i}$ Begtndelfen og Sideta Ira i det Baradis，hoorom Johames ber taler，i Simfen hitoppe．Men deriom der blot er ét Tra，og dette i Begnndelfen bar paa Jorben，faa funde man iporge，hoorledes bet Da $\mathfrak{n u}$ er fommet op i Simlen．Souret ex，at det maa vere bleben taget op eller oberført til ßarabijet i நimlen；ber er ingen anden Made，Goorpaa det famme Segeme，Der ftaar paa é Sted，fan an＝ bringes paa et andet，uben ned at føreş legemfig derhent．Sg foruden hbad man nobbendignis maa antage efter obenftaaende $\mathfrak{U r g}$ ument，er Der god Grund til at tro，at Sibets Irke og Baradifet er fintet fra Jorden til 5imlent．
 fomme，da bisje 马egu，hoorom jeg har fortalt dig，ffal fie，og $\mathfrak{B r u}=$ denfal feg，og hun，fom nuerborttaget fra oorden，

[^18]

 22: 2), Der er $\mathfrak{n u}$, ${ }^{\text {borttaget fra }}$ Gorden", men $\mathfrak{i}$ Tiden fulde ffal fes og atter faa Blads bland Mermeffene. Mat. 21:2, 3.
 . 50 :
"(5ubs sandemande, idet han iatte Seruberne til ,"at wogte
 at tyde paa en Dommerß Strenghed, men indeholder ogfaa et traftex rigt $\operatorname{Lgfte}$. Det falige Ophorosited, haorfra Memmeffet blev ubjaget, bliver hoerfen tilintetgiort eller overgivet til DDelaggelfe og $\Re u t u$, men borttages fra jorden gg fra Menneffene og anbetroes (Bubs ypperfte Sfabninger til Baretreat, for at det tiffioft fan giengides Menmeffet, naar Dette blider forlgit. Stab. 22:2. 5anen, faaledes font dent var, furend Gud "plantede" eller prydede den, fom under Forbandelfe fom alt porigt paa Jorben; men det himmelfe og para= dififife i den bled undtaget deffra og anbetroet Sieruberne. Det jande Baradiz er oberfort til den ufonfige Berden. Men en findbilledfag Signelfe deraf, indjat i det allerhelligite i tabernaflet, bled givet
 25: 9, 40), og Det oprindelige Baradis jeld vil engang neofige til Gorden fom de forlofte马 formede $\mathfrak{B o l i g}$. $\mathfrak{H z a b}$. 21: 10."

Den, fon feirer, har Qofte om en (Gjenoprettelfe, Der omfatter mere, end MDam tabte; pg dette giexder iffe blot den, der har jeiret under bin silitand af Menigheden, men alle, fom feirer, till alle Iider; thi simlens fore $\mathfrak{Z o n}$ indifuentes iffe. siare $\mathcal{Z a j e r}$, gion Da alt for at feire! Thi den, der faar Mogang til Sibets Irre, fom er midt i Gubs paradiz, fal alorig mere do.

Den Sid, jom optages af dente forfte Mentghed, fan figes at fore of fra Srift Spitandelfe til Slutningen af bet forite Marbur=

8. Bers. Og ffup til Menighedens engel i Cnurna: Dette figer ben forite og den fibite, hatt, jom var bob, og er blepen levenbe: 9. Jeg ved bine Cfjerning $\mathfrak{r}$ og bin Trengiel og bin fattigbon (men bu er rig) og Befpottelifen ai bem, fom figer, at be er $\ddagger$ §ber, og iffe er bet, men er Sataņ Synagoge. 10. Zrggt iffe for


马eberue: Den, fom feirer, ftal ingentunde fabes af bert anben Dpo.
$\mathfrak{B i}$ fer，at 5erren fremftiller fig for boer Menighed bed at nceme nogle aj de fornemfe ßjendetegn，der bifer，at han er farlig ffiffet til at vione for dein．尹̌or Menigheden $\mathfrak{i}$ Smbrna，der fnart ffulo gjentengaa forfolgelfens Sloprøbe，aabenbarer han fig fom Den，der yar dod，ment $\mathfrak{n u}$ er lebende．Derjom de bled faldede til at befegle fit Bionesbyro med fit Blod，fáfulde de erindre，at hans Dine hbifede pan dem，jom havde delt famme Stjobne，men fabde feiret ober Doden og funde opretife dem igjen af Martyrgraven．

 at ware en befonderlig Modfigelie；bog boem er benne Berdens bir＝
 Rige．Demte Berdens Rigoom，fom man faa ibrig anftrenger fig for at naa，og for hits Sfyld man fan ofte Gortbytter fin $\mathfrak{m e r}=$
 giceloer $\mathfrak{i}$ jimlen．（5n bie forfatter far treffende bemmerfet：＂Der er mange rige，fom er fattige，og mange fattige，fom er rige．＂

Somifiger，at de er Joder，og iffeer det．— Mt Uotruffet Jode her iffe bentutes i ben ligefremme Mentig er bien＝ jonligt．Det betegner et Memtefe，buiz Sarafter femmer med（5ban＝ geliet．Wauluz＇Dro fitiler dette kiart frem．San figer（ $R$ om．2：

 men den，fom i bet inboottés er Jobe［ t Droeta fande，friftelige $\mathfrak{F b r}=$
 faadan har 刃oz，iffe af Menneffer，ment af bud．＂Mtter figer han （ Sap．9：6，7）：＂Thi iffe alle be，jom nedtammer fra $\mathfrak{F} \mathfrak{z r a e l}$ ，er
 F（5alaterbrebet（Rap．3：28，29）figer ßaulus endoidere，at der i

 bitger efter Roftet．Yit fige（fom nogle gior），at $\mathfrak{U D t r y f f e t ~ S o b e ~}$ aldrig anbendez om Siriftne，er at modfige alle biaje Bionesbbrd，fom ben gelligand gad Pauluz，faabel fom det trofajte og fanodrue $\mathfrak{B i b n e}$ Grtaring til Menigheden $\mathfrak{i}$ Sminna．刃ogle 5ntlere ubgav fig for at bære Jober i Dente friftelige Forftand，ifyorbel be iffe
 bar Satank Snnagoge．

Irangiel $\mathfrak{i t i} \mathfrak{D a g e}$－ $\mathfrak{D a}$ dette $\mathfrak{B u b f f a b}$ er profetiff，
,


Kriftne Martyrer paa 2 Irenaen.
maa gajan ben deri mexute Tid opfattes fom profetiff og betegne fi glar. Sg det er marfeligt, at den fiofte og blodigfte af de tifor= folgelfer netop barede iti Yar, under Didfletian, fra 302-312 ef. $\mathbb{S r}$. (Ge Bứz Theological Dictionary, ©. 332, 333.) Det vifoe falde vanfeligt at forftaa bette Uotrif, derjom Bubfaberne iffe var pro= fetife; thit fan fald *unde der blot menes ti virtelige $\mathfrak{D a g e}$, og det fintes iffe multgt, at en $\mathfrak{F} o r f ø l$ gelje pa fun ti Dage mod fun en enfelt Menighed fulde omtales $\mathfrak{i}$ Brofetien. Man firder heller iffe nogen faadan fort forfolgelie outalt nogetiteds. Sg derfom man anbender Denme forfølgelje paa nogen af hin TiDz ftore $\mathfrak{F}$ orfolgelfer, hoorlede马 *unde ben faa omtalew fom blot en entelt Mentghed Sliabne? \{He Menigheder led under dem; honrledes fumde man da med Mette frem= hape en bland alle de andre og betegne ben fom den enefte, der led under en faadan sjemipgelfe?
 ungen Slutning med Seainn til Bevidithed i Droen. Grundbetit= gelien for en fandan Slutning mangler; thi der viones iffe, at Ribets Srone fficenfeg umibolbart ped Doben. Bi maa derfor fe ken til andre Sfriffteder for at exfare, bobrnaar Qidets Srone ftjontes, og paa andre Steder $i$ Striften faar man ogiaa fulditendig Splagining Gerom. Baulus erflerer, at demte firone fal fíjenfes paa §errens 2tabenbarelfes Dag ( 2 Tim. 4:8); ded Den fidite Bafun ( 1 Sor. 15: 51-54); naar §errent felo tommer ned af §imlen (1 Shepi. 4: 16, 17); naar Doerbyrden aabenbares, figer Beter (1 Bet. 5: 4); i de retfor= diges $\mathfrak{D p f t a n d e l f e , ~ f i g e r ~ § r i f t u e ~ ( \& u f . ~ 1 4 : ~ 1 4 ) ; ~ n a a r ~ h a n ~ e r ~ g a a e t ~}$ bort og faar bereot os Sted, fommer ban tgjen, og bil tage de til fig, at hoor han er, faf ogiad bi bare, figer Johames. Joh. 14: 3. "ßar tro inotil $\mathfrak{D}$ qden", og naar ou faaledes har baret tro, faa fial di, naar Tiben fommer, ba Guds hellige faar fin Zon, arbe Sidets Rronte.
 den anden Dod". (Er iffe de Dro, Sxitus her bruger, en god for= tolffing pber, hyad han lerte fine Difitile, ba han fagde: "Dg frogt iffe for bem, jom flaar Legemet ihjel, men iffe fan flaa Sjalen ibjel; men frigt heller for den, font fan forbarbe baabe Sjal og Legeme i Sefbede"? Matt. 10:28. De Sriftne $\mathfrak{i}$ Smurna \&unde nof blibe ibjelflagne ger, men det tilfommende Sid, fom ffulde gibes dem, fu it de Menneffer iffe tage fra dem, og (5ud bilde iffe; derfor ffulde be iffe frogte for dem, fom funde ifjelflaa $\mathcal{E}$ egemet, - de ffulde iffe
frogte for det, be flulde lide; thi deres ebige Tilbarelfe bar fifret.
Smyrna betyder $\mathfrak{M y r r g a , ~ e n ~ p a z j e n t e ~ B e n c e v e l i f e ~ p a a ~}$ (5ude Menighed, medent den gif gjentem Forfolgelfens Sloprøve og bevifte, at den bar en fort duftende Sugt for hant. Men bi fonmer fuart til Komfantins Dage, da Menigheden fremtrader $\mathfrak{i}$ en $\mathfrak{n y}$ Sfit= felfe, faa dens Siftorie pasjende fremftilles under et ganffe anbet æawn og ved et andet Bubfab.
(5fter Demue fortorfining falder Iiden for Menigheden i Smurna fra 100-323 ef. Sr.
12. Bers. Og ffriv til Menighebens (Engel $\mathfrak{i}$ ßergamus: Dette jiger ban, fom Gat bet tweaggede farpe ©oxrb: 13. Seg ped dine ©fierniuger, og hoor bu

 ihielfagen bos eder, ber, boor ©atan bor. 14. MRen jeg Gar nogle faa Zing imod dig, at bu har ber negle, fom hotber faft ved Bileams \&are, ban, fom lerte
 15. Saalebes bar ogiaa bu nogle, fom holber fait ped Sitolaiternes \&are, byiffet jeg $\mathfrak{g a d e r}$. 16. Wend om! Men hois iffe, fommer leg fart over big og pil
 Wanden figer til Menigheberne: Den, fom feirer, ham pil jeg give at cebe af ben ftiulte Manua, og jeg vil give $\mathfrak{G a m}$ en $\mathfrak{y}$ ib © Stenen, hoiffet ingen fienber, ubent ben, fom faar bet!

Sntet ftraffende Dro blev uotalt imod Menigheden $\mathfrak{i}$ Smyrna, fom bi netop har betragtet. Forbfglgelfen er altio beregnet paa at rempe Menigheden og opflamme dens Semmer til Fromhed og ( $34 \mathrm{H}=$ frogtighed. Men bi naar nu et Tingafinit, da nißje Smbflydelfer begnnote at giøre fig giwldende, hoorded Bildfarelfer og Daarligheder utvibliont bilde fnige fig ind $\mathfrak{i}$ Menigheden.
 Menigheds Tidsafinit falder mellem Ronitantins Dage eller maafe fuarere mellem hans jaatalote Smbendelfe til $\mathfrak{S r i f t e n d o m m e n , ~} 323$ ef. $\mathfrak{K r}$., og Banemagtent Dpretteffe, 538 ef. Sr. Dette $\mathfrak{v a r}$ en Iid, i builfen Ђerrens fande Tjenere maatte tiampe mod berdalig $\Omega \log f f a b$, Stolthed og ofolfegunft blandt dem, der befjende fig til at orere $\mathfrak{B r i f t}$ Efterfolgere, og imod den giftige Эnoflydelfe af Uretforbighe= bent semmelighed, der tilfidit fuldt udviflet fremtraade fom ভyn= Dent Memeffe efler Bawemagten.

Dex, hodr Satanz Ironeer. - Mriftuß tager Ђeminn
 betegnes jantopnliguiz iffe noget jarfitit Sted; thi Satan inofinder
fig oberalt, $\mathfrak{H y o r}$ ber er $\mathfrak{M r i f t n e}$; ment der er Tider og Stumber, Da $\mathfrak{G a n}$ butfer med oberorbentlig Siraft, og den Tid, fom tilforer Me=
 Eare lidt efter lidt forfalfet, Uretfardighedens jemmelighed var
 fighedens meft forbauiende Syitem. Dette var det af Waulus formb= jagte Frafald. 2 Thesf. 2: 3:
$\mathfrak{H n t i p a}$. - $\mathfrak{A t}$ Der ned dette Mabn gentyde tif en hel flawfe Memeffer og iffe til en entelt ßerfon, er der god brumd til at tro, ba ber ingen paalidelig Splyzning findes om nogen Berion af bette Mann. İ $\mathfrak{H}$ tedebning heraf figer $\mathfrak{W m}$. Miller:
"Man antager, at $\mathfrak{G n t i p a s}$ iffe bar nogen entelt $\mathfrak{P e}$ :fon, ment et dift Barti, der modjatte fig Biffoppernes eller Pavernes Magt, da Mutipas er en Frorbindelfe af to $\operatorname{DrD}$ : anti= $=\mathrm{imod}$, og papas $=$ Faber eller $\mathfrak{P a b e}$. $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}}$ paa den Tid Yed mange af dem Marturbom i Roriftantinopel $\mathfrak{o g}$ Rom, hoor Biffopperne og Baven begundte at gue det Belde, fom fuart efter bragte Jorbens Songer til ltnder= faftelfe og trande $\mathfrak{F r i f t i}$ Menigheds Æettigheder under ₹poder. Эeg fan for min Del iffe indfe, at der er nogen Gramd fií at forfafte
 $\mathfrak{W i f t o r i e}$ ganfle tier om en Mand af dette Mamn." (Maillers Lectures, ©. 138,139 .)
$\mathfrak{B a t i o n}$ figer: „Den gamle ßirfegiftorie gipr ingen Rede for
 Yann af „Itntipag' Gijerninger", men giver tillige at forftan, at $\mathfrak{B e r}=$ fet iffe har Srab paa nogen Tillt.
(5rundentil Bebreidelfe. - 2tt man er uferbig ftillet $\mathfrak{u n d}$ fitider iffe Mentighdens Synder. Smend deme Menighed ledede paa en Tid, da Satan bar oberorbentlig virfjom, var det dog denz Fligt at holde fig ubepmittet af hans onde Rares Surbeig. Derfor dadea de, fordi de habde ibland fig nogle, der gord faft ped Bileamz og Mifolaiternes Ecromme. ( $5 \mathfrak{m}$ Mifolaiterne, fe 6. Wer马.) Man faar fer tiloels Splysining om, hoort Bileamz Sare beftod: 5an
 $\mathfrak{o m}$ hans jandlemande og dens ซolger findes it 4. Miof. Sap. 2225 og 31: 13-16.) Man fer, at Bifeam gjerne bilde forbatbe Jarael for Den rige Belpuntage sfylo, fom Balaf tilbpo ham. Da han imidlertio iffe af werren fie Qob til at forbande dem, befluttede han at ubrette befentlig det famme, omeno paa ent anden Maade. §an
raadede dexfor Bafat fil at forfore dem ved Siwelp af Moabiternes Sbinder til at deltage i fopitideligholdeljen af en $\mathfrak{A f g u b a f e f t ~ m e d ~ a l l e ~}$ Dent uicoelige Ceremonier. Wet gif, fom han onffede: \{ifguberiets Bederftnggelighed udbredte fig giennem Jaraela \&eir, beres Snnder nedfalde ફerrenz forbandelfe over dem, og 24,000 Werfoner omfom i Plagen.

De $2 x$ romme inden Menigheden $\mathfrak{i}$ Bergamuz, hoorober fer Klages, var naturlignte faadaune, at de figtede i famme Retning, og Farte til andeligt Wfguderi og en lovitridig forbindelie mellent Mentgheden og Berden. Wf derne $\mathfrak{H a n d}$ fremfom tifiidit $\mathfrak{F}$ preningen mellem den verbsige og firfelige Magt, der naaede fit פwidepunft $i$ Wavedceldet.
$\mathfrak{B e n d}$ om. - De fulde tugte efler udjage dem, Der forte
 dette, bilde lan tage Sagen $i$ fin egen $\mathfrak{W a a n d}$ og fomme oner Dem, (Donmende) $\mathfrak{g g}$ frride imod dem (bem nemfig, fom forte biaje ugude= lige (2erdomme), og den hele Menighed fulde faa til $\mathfrak{A n j}$ bar for diafe Ripetteres Synder, hom de hujede i fin Midete.

Quftet. - Den, fom feirer, faar Qofte om, at han fial wode af Den ffiulte Manna og jaa af fin erfjendtige ⿹erre en hbid Sten, buorpaa et ngt og byrebart $\mathfrak{R a b n}$ er graberet. Magaaende den ffiulte Manna og Det nye Mavn, hoilfet ingen fjender, uDen den, jom fant det, fan der iffe forbrea nogen innderfig Fortolfining; imidleatio har man habt mange Giantager om diafe Buntter, hoor= for man med Rette bor tale lidt om Dem. De flefte Fortolfere tyder Mamaen, ben hotide Sten og det mbe Mamn om aandelige Beffignelfer, der ffal nydes i dette Sid ; men fom alt andet, ber lopes den, fom feirer, gialder dette helt og foldent Fremtiden ng fal fixutes, naar ben $\mathfrak{I}$ to fommer, da de bellige faar fin Spa. Santhonde folgende
 ffrebet angaaende dizfe Gfeenfande:
"Fortolferne mener i afmindelighed, at dette hentuder til en gammel Stif $\mathfrak{i}$ Rettent, at man flap en fort Stent ned i Urnen, naar man itemte for Domiceldelie, men en hbio Sten, naar man ftemte for orifindelfe. Smidertio er dette noget faa forffielligt fra, hoad der beffribeß med llotryftet: „Jeg bel gibe ham en hbid Sten," at jeg helft flutter mig til dem, Der menter, at Dette fiidite hentyder til en sfif af en ganfle anden $\mathfrak{Y r t}$, iffe ufjendt for dem, der Irejer $\mathfrak{B l a s}=$ fiferne, og fom meget ffipnt og pasjende fan annendes paa forelig=
gende Sag. $\mathcal{F}$ Didtiben, da bet var vanfetigt at reife af Mangel paa offentlige Bartahuie, var Sribatmond overordentlig ajoiffrie, noget shiforien happig omtaler, ifar bet gamle Feftamente. De, fom noo denne (6jaffifiged, og de, der vifte den, fluttede ofte Ben= itabsforbindelfer og bifte algtelfe for hoerandore, og det bled ent ftaaende Stif Glandt (Sroferne og Romerne at ficenfe fine Bjociter et farffilt $\mathfrak{T e g h t}$, der overleneredes fra Faber til Son og, naar det frembiftes, fifrede vedtommende (5jeffriked og god Befanoling. Dette Tegn nar fobbanlig en liden Sten, fom bar delt $i$ to; paa goer $\mathfrak{y a l b d e l}$ indffreb $\mathfrak{B e r t e n}$ og Gjaften gjenfidiạ fit Mabn, hoorpaa de buttede med Ginanden. Naar blot denme Sten bleo foredift, oar man altio bis pan at finde gode Benner for fig feld eller fime (Efterfom= mere, naar man atter paa fint Feifer fom paa de (Fgne. Det er ogfaa indyjende, at biafe Stene maatte giemmes omfygelig og Rabnente paa bem holdes gemmelig, for at iffe andre ent den, for hoem Stenen var beftemt, ffulde brage zorbel af bem.
," $\mathfrak{y b o r}$ naturfigt bar bet da iffe $\mathfrak{t}$ Teffens Dro at hentbde til Denue Stif!, "5am bil jeg gine at cobe af ben fifulte Manna," $\mathfrak{p g}$ bertaft, naar jeg gar ladet ham mbe min (Giaftyribed og bar anter= fjendt ham fom min (Sjaft og Ben, "vil jeg give ham en hbid Sten og et mut Mabn ffrebet paa Stenen, byiffet ingen fiender, uben den, jom fant bet," D. b. §., jeg bil gibe bam et helligt $\mathfrak{o g}$ ufteenteligt Bant paa mit $\mathfrak{B e n f f a b}$, et $\mathfrak{B a n t}$, fom ingen anden fiender."

"Jatob vanot efter fin Seier det nye Mabn Эヨrael. \$nfter Du at vide, hond bit nye Mabn fifal blibe? Beien dertil er thoeftg, ou maa jeire. Uben dette er alfe bine Sprogamaal forgiowes. Men da fan but lafe det paa ben hotbe Sten!"

 19. Jeg ved dine Sjerninger og bin §jarlighed og Tieneft og Tro og Taal= modighed og diue (Fierninger, ja de fibite flere end be fiprite. 20. MRen jeg har nogle faa Ting imod big, at bu tiliteder §ivinden Sefabel, fom figer, at hum er en $\mathfrak{F r o f e t i n b e , ~ a t ~ l a r e ~ o g ~ f o r f o r e ~ m i n e ~} \mathfrak{Z j e m e r e}$ til at bebrive hor og ade $\mathfrak{A} f=$ gubsoffere. 21. 5 g jeg Gar givet benbe zib, for at gun fulbe onvenbe fig fra fit Soreri, og gun Gar iffe omvendt fig. 21. Se, jeg faiter henbe paa Cugeteiet og bem, fom bebriver faor med hende, ifior Trengiel, beriom de iffe omventrer lig fra fiue (bjerninger. 23. Sg henbes Bprit vil ieg bortuffe ped Dod, og afte Mentggeder fat tienbe, at jeg er ben, fom ranjager Myter og
§jerter；og jeg vil give eber，enfoer efter eber弓 ©jerninger．24．Men jeg
 og jom iffe tienter ©atans Tybheber，fom be falber bet：Jeg vil iffe lagge nogen anben $\mathfrak{F y r b e}$ paa eber；25．Dog，bold fait ped bet， $\mathfrak{J}$ Gar，inbtil jeg fommer！26．Og ben，fom feirer，og fom tager Bare paa mine ©bierninger inbtil Enben，ham vil jeg give Mragt nver §ebningerne，27．og Gan fat regiere dem med Jernipir，ligefom Serfar jønderfnufes，fom ogiaa jeg gar an＝ nammet bet af min jaber，28．og jeg nil give Gam Morgenftiernet． 29.


Saafremt Menigheden i Bergamuz tilhorer bet ncente Tidanj＝ fint，fom fluttede med Wabedrmmets Sprettelfe 538 ef．Sir．，maa Menigheden i Inatira meft naturlig tifhore den Tid，hoori denne gubふbefpottelige Magt herfede，nemlig be 1260 Mar，fra 538 til 1798 ef ．Sir．

Inatira betnder＂，⿹弋Urbeideta fode Duft＂eller＂Spuberfituiel＝ fens Dffer＂；en pajiende Betegnelfe pan Jefu Mrift Menighed gjemem
 i hbiffen der bar en faadan Trangfel ober Menigheden，fom aldrig hande beret（Matt．24：21），forbedrede de $\mathfrak{T r o e n t}$ birfelige Tilftand． $\mathfrak{M u}$ faar de $\Re_{0}$ for fine ©
 Derefter taler han atter om ©jerninger，fom om de burbe lobprifes dobbelt．Sa be fidite bar flere end de forfte．Der hadoe indtraadt en $\mathfrak{F}$ orkebring $i$ beres $\mathfrak{T}$ ilftand，en Brefit i Raaden，en Forpgelfe af alle Sirifendommens（Elementer．Denne Menighed er den enefte， fom faar $\nsupseteq \mathrm{ob}_{\mathrm{g}}$ for $\mathfrak{i}$ aandelige Jing at habe forbedret fig．Men ligefom for Menigheden i Wergamus ugunfige Smitandigheder iffe funde gialide fom Undfuloning for，at der i MRentgheden fartes faffe Zare，fanledee fan i benne Mentghed felo det ibrigite $\mathfrak{A r b e i d e}$ ，den ftorfe Sjarlighed，Ijemffe，Iro eller Iaalmodighed heller iffe gipre $\mathfrak{F y l d e j t}$ for en lignende Sund．De dablea，fordi de taaler iblanot fig－

Den $\Omega$ binde Jefabel．－Rigefom ifnrownte Menighed
 ¡aaledes maa ogfaa her jefabel opfattes paa famme Maade．Wationts Bible Dictionary figer：„Mannet Jefabel bentite fom et Srdiprog $\mathfrak{i} \mathfrak{a l a b}$ ．2：20．＂ $\mathfrak{B m}$ ．Miller udtryffer fig $\mathfrak{i}$ fine Lectures，©．142， fom folger：


og befpifte Baala Brofeter bed fit eģet Bord．（Et mere flaaende $\mathfrak{B i l l e d e}$ funde iffe bare bleben bernttet til at betegue Den pabelige
 fabeliom af Dette Bers fremgaar flart，at Sutifi Mentghed tillod nogle af de pavelige Munfe at prodife og unbervife thfand dem． （Se Baldenfernes ફiftorie．）＂

The Comprehensive Commentary har folgende Bemmerfint $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{A m}$ tedning af 23 ．Ber马：＂Der taleg om Born，noget ber befrefter
 Dom，hoormed nobnte Sinitbe her trueß，ftemmer med de $\mathfrak{T r u f l e r}$ ， der paa andre Steder i denne $\mathfrak{B o g}$ udtales imod den romerffe $\mathfrak{R i r f e}$ ， der fintobilledtig fremftiles fom en lparatig Moinde，en Moder til Sfinger og al Bederftnggelighed paa Эorden．（Se 2fak．Kap．17－ 19．）Den Dob，hoormed her true马，er utpitifomt den anden $\mathfrak{D b}$ bed Slutningen af de 1000 Yar i $\mathfrak{Y a b}$ ．20，Da „hant，jom ranjager
 neffer．Og De Srb：„Jeg vil gibe eder，entber efter eders̉ Bjernit＝ ger＂，bevifer，at be Drd，fom hendendes til denne Menighed，peger projetifif fremad til ben Tid，ba alle anforrlige Stabninger ffal faa fin Son eller Straf．

Sgalle Menigheder ffal fiende，o．f．b．－Man $\mathfrak{H a r}$ af dette llotryt villet flutte，at bisfe mentgheber iffe fan betegne fno efter hoerandrefolgende ßeriober iden evangeliffe Tibs＝ alder，men maa befta jamtidig，ba alle Menighederne ellers iffe
 de fer hank ©omme ober Эefabel og hendes Børn．Men hbornaar er bet，at alle Menigheder fal fiende＂dette？Det er，naar diwfe Barn ftrafies ned Doden．Sa deriont bette ffal ffe，naar alle de ugubelige maa lide den anden Dob，da faar $\mathfrak{i}$ Sandhed „alle Menidhederne＂
 melig（bjerning，ingen ond Tanfe efler ⿹jertets forfat bar unogaaet haņ Sundfab，der med ゆine fom Globluer ranjager Mennefeneß Wjerter og Marer．

Seg bil iffelagge nogen anden Byrde paa eder． －Menigheden faar her Qofte ont Wicelp（derjom di opfatter Me＝ ningen ret）mod dent pabelige undertryffelfe，ber faa leenge har ned＝ trbffet den．Dette fan iffe gjafide Matagelien af nue Sandbeder；thi Sandheden er iffe nogen $\mathfrak{B y r b e}$ for nogen anfoarlig Sfabning；men

Irengident $\mathfrak{D a g e}$, ber fom over Menigheden, fulde forforte for de ubdalgtes Sfyto (Matt. 24: 22). De falde "blive fiulpne med en liden $\mathfrak{W i x l p}{ }^{\prime}$, figer Wrofeten $\mathfrak{D a n i e l}$ ( 1 ap. 11:34). "Og $\mathfrak{J}$ orden


Sold fait bed det, $\mathfrak{J} \mathfrak{h a r}$, indtilyeg fommer. Dette er (Gubs Sple Dro, og de fremitiller for og et ubetinget Sonme. Menighederue i Efefus og Bergamus bled truet med, at Yan bilde fomme paa visie Betingelfer: "Wend om! Men hois
 over dem. $\mathfrak{J}$ veemambite Dro derimod tales om et ganfle andet Somme. Det er ifte en Truiel om jiemfogelie; bet er ifte afhrengigt af bisje Betingelfer; men det fremitille for den troende fom noget, $\mathfrak{G a n}$ tait forbente, og kan iffe hentyde til nogen anden $\mathfrak{B e g i d e n b e d ~}$ end Frelferent andet Somme i Serfighed, da den Sxifnes Provelfer ffal ophore, og hans atutrengelfer under Sampen for Sibet og hant Strio for at binde Fetforbighedens Srone vil blive lannet med evig Seier.

Dente Mentghed naar til den Tid, ba de mere umidoelbare Tegn paa Srifti Somme马 Rarheo begnnde at gaa $\mathfrak{i}$ Spfuldelfe. $\mathfrak{F}$ 1780, atten $\mathfrak{A l a r}$ far nownte Periodes Slutning, bar der Tegn $\mathfrak{i}$ Solen og Maanen, figefom det bar forubfagt (fe Sap. 6:12), og med 5entyd= ning til dißje Zegn fagbe frelieren: „Men naar diafe Ting begnnder at ffe, da fe op og opløft eders 5obeder, efterdi ederg そorloenting ftumber til." $\mathfrak{J}$ Demte Menigheds Siftorie naar man et Tidapuntt, da Griden brager jaa nar, at Folfeta Dpmarffomhed farlig burde hendendee paa demte Begivenhed. Surifus har hele Siden fagt til
 figer han: $\mathfrak{g o l d}$ det faft, indtil jeg fommer.
 $\mathfrak{y b o}$, der bliver beitandig inotil (enden, han fan blive jalig, " figer Suifus (Matt. 24: 13). (binez iffe her et lignembe Qofte til Dem, fom tager $\mathfrak{B a r e}$ paa Sirift ©jerninger, giør, hoad han har befalet, bedarer Jeju Tro ( $\mathfrak{A} \mathfrak{J b}$. 14: 12) ?
 ugudefige Regimentet, og Sitifi Ijenere gixlder intet; men den Sid fommer, da de retfordige fal blide pphpiet, da al Ugudelighed ffal fee ifit rette $\operatorname{lng} \mathfrak{o g}$ vare uben Bardi, og oa Magtens Spir ffal fom=
 תjendegjerninger og Sfriftiteder: 1) Rationerne overgibes af $\mathfrak{F}$ boeren
til Briffus, fom fal regiere dem med at vempir on formerbrind dem Kigefom Wottemagerfar. Enl. 2: K, 9. 2) De bellige ital bere


 ugudelige Menteffer og de ante (Fuglea straf, hoor meget de ftal lide. 1 Ror. 6: 2, 3. 5) Bed Entuingeu of de tufinde ?lar fal
 Tom, fom ftan fifeben. Sat. 149: 9 .



 Morgenftiermen oprimber." ì de helliges tunge Ylattedagt bar de
 naar Mrorgenftjemen oprinder i deres ⿹jerter eller give til dem, fom feirer, dil de fomme $\mathfrak{i}$ en faa mie zotentity med friftu, at deres

 ffituter jom et Ely paa et morft Eted. Soun furt, obellige Etumb,




1. Bers. Og friv til Menighedens (5ngel $\mathfrak{i}$ ©arbes: Dette figer $\mathfrak{b a n}$, fom har De fyo Bubs Mander og be iyv Stjerner: Seg ved bite (5jerninger, at bu har Yavit af, at bu lever, og bu er Døo. 2. Blip paagen gg fyrf bet purige, fom vil Do! shi jeg har iffe futbet bine (bserninger fuldfommede for Bub. 3. Som berfor ifu, boorlebes bu gar anmanmet og $\mathfrak{g o r t}$, og bevar bet og vend om! Deriom bu ba iffe vil vaage, flal jeg fomme ober big fom en Tyo, og bu ffal iffe vibe, bvilfent ©tmo jeg fommer poer big. 4. Dog har bu nogle
 med mig t buibe sleber, thi be er varbige dertif. 5. Den, fom feirer, Gan fal ifdres bwide flaber, og ieg vil iffe uסflette bans Mavn af Riviens bog, og feg vif befiende hats Mant for mint Faber og for gans (Engle. 6. §ov, ber har Dren, Gore, hoab 2landen figer til Menigheberne!

Saafuemt Tidspunfterne for be foregaaende Menigheder er rette= lig aniatte, maa den ßeriode, Menigheden i Sardez daffer, begnnde ned $\mathfrak{H a r e t}$ 1798. Sardes betnder "G1abesjang" eller "Det, fom er tilloberä. Syer foreftgger da de reformente Menigheder, der udgiør Mentugeden $\mathfrak{i}$ Sardes, fra obennobnte Sidspunft til den ftore $\mathfrak{B e}=$


Dent fore feil ned dente Menighed er, at ben har Mabn af, at den lever, thborbel den er ond. ⿹yutlen hat Stilling, betragtet fra et berdsligt Suntpuntt, har ifte sgiaa bente Menighed inotaget

 gumft har botiet, inotil bet aandelige Sid er gaaet tilgrunde og For= ffjellen forjounden mellem Mentigheden og Berden, faa at diafe for= ffiellige populære Samfund blot er friftne Menigheder af 刃abn!

Deme Mentighed fulde (408)
bled forfinnt, fom vi fer af 3. Wers: "Deriom bu da iffe vil baage, ffal jeg fomme ober big jom en Zub." Dette antroer, at Movent= laren vilbe blive forfundt, og Menigheden bilde blive formanet til at vaage. Det Romme, Der ber tales om, er ubetinget, men Maaden, hoorpaa han fullde fomme ober dem, er betinget. Selo om de iffe vaugede, vilde serren alligebel fomme; men deriom de vaagede, vilde de undyaa, at hatt fom ober dem fom en $\mathfrak{z a b}$. Det er blot oner Dem, ber er i deme Wiftand, §errens Dag tommer hifordarende. Waulus figer: "Mert $\mathfrak{W}$, Brøore, er iffe i Mirfet, fan den $\mathfrak{D a g}$ flulde fom en Tyo oderraffe eder." 1 Thej. 5:4.
 at antyre, at der paa dente tio $\mathfrak{i}$ Menigheden bilde herffe en mage=
 $\mathfrak{n o g l e}$, fon tiffe bar beimittet fine תlceder, fom har hold fig fri fra Derne befmittende $\mathfrak{J n b f l n d e l f e}$. $\mathfrak{J a f o g}$ figer: , 5 n ren og ubefmittet
 Enfer i deres Trangiel, at bebare fig jetb ubejuittet af Berdent."
 forglemmer iffe fit folf nogetfeds, hoor faa de end er. Du enfomme Sriften, fom iffe far nogen af famme onrebare tro at jamlee med, foler du nogenfinde, fom om de vantroes 50 bilde opiluge dig? (Din $\mathfrak{f r e l f e r}$ leegger $\operatorname{dog}$ Marle til dig og glemmer dig iffe. Ie ugudeliges Mangfoldighed omfring dig tan iffe blibe faa itor, at den fifuler dig for bans Blif; og derjon bu bebarer big felo ube= fmittet af §ynden omfring dig, faa tilforer Raftet dig. Dit fan
 med din Frelfer i jerlighed. "IGi Rammet, fom er i Tronenz Mitote, ffal bogte dem og lede dem til $\mathfrak{Z i v j e n 马} \mathfrak{B a n d t i l d e r , ~ o g ~ G a d ~}$ ffal aftørre hber Taare af Deres §ome." Mab. 7: 17.
 Steder i Bibelen et Sindbillede paa at ombntte Uretfardighed med Retfardighed. Se Sat. 3:4,5. „Iag de fitione Rlcoder af kam" forflares ved de folgende Srd: „Se, jeg tager din Miagjerning bort fra dig." "Det toptelige Sinflede [efler de hive Silader] er de Kelliges $\mathfrak{D y b e r}{ }^{*}$ 2ab. 19: 8.

 Rabne er optegnede, der tragter efter at binde det ebige $\mathfrak{R i v ! ~ ( E r ~ d e r ~}$
nogen かare for，at nore Nabne fan ubilettes af den fimmelfe Dag＝ bog，efter at be engang er indførte deri？－Ja，eller弓 bilde bemne Movarjel aldrig pare bleven nedtegnet．Endog ßaulus frogtede for，at han jefo julbe bitipe forffuot． 1 Sor．9：27．Set er alene bed at butue Seier tiffidit，at pitan bebare vore Manne i denne Bog．Men alle tommer iffe til at jeire，og Deres Mabne bliner naturligniz $u \boldsymbol{D}=$ flettede．Seer hentydes ogian til et beftemt Tidspunft itremtion，
 detes Mabne，fom feirer，hoorbed han ogfan jelofølgetig antroer，at halt paa famme sid vil wifette deres Rabne，fom iffe feirer．Gr iffe dette ben famme Sid，fom Reter omtaler i $\mathfrak{M p}$ ．（6j）．3：19： ＂J̌at derfor et andet Eitio og nemo om，for at eders Syader maa vorbe ubilettede，for at Beberfongelfens Tider má fomme fra
 udjetter af Stbet Bog，er bet famme fom at fige，at hans Snnder ifal ubilettes af den Bog，foori be er optegnede，og at be iffe mere

 et andet Sro af ねeter：Maar Morgenfijernen oprinder i edera §jerter， eller naar Morgenitijernem fijantes Menigheden lige for Serrens Somme paa den herfige Dag？2 Pet．1：19；⿹\zh4ab．2：28．Maar da hin afgiorende Time fommer，ber nu iffe fan bare langt borte， gnorledes，tiare Qxier，bil det da gaa med dig？Bil dine Snnder blive ubflettede og bit Mabn blive facende i Rinets $\mathfrak{B o g}$ ？（Eller bil dit Mawn blive ubflettet af Qibeta ßog og dine Sinder Glive ftanende fom frngtefige Bioner imod dig？
fremitillingen i 5 gerigghed．—＂，Dg jeg bil befjende
 paa Jorden，at efterjom Memeffene befjende efler forncegtede ham， foragtede eller cerede ham her，bilde han befjende eller forncegte dem for fim Frader i spimlen og for hans hellige engle．Matt．10：32， 33；Mart．8：38；Quf．12：8，9． $\mathrm{Dg}_{\mathrm{g}}$ gbem fan bel fatte Stwrheden af den מֻadersbebigning at blive anertjent fom Jefu Ben for de
 Sibets 5erre for fin Faber vil anerfiende os fom dem，ber far giort hans Bilje，ftitot Den gode Strio，fuldtommet Bobet，aret kam for Mermeffene og ieiret－－fom dem，hoib Mavne bed hana fortjenefte


7．Wers．Og iftiv tir Menighedens engel ；Filabelfia：Dette figer ben §et＝
lige, ben ©anborue, han, fom har bavibs figgle, Gan, fom luffer op, og ingen luffer til, og lutfer til, og ingea luffer op: 8. Jeg ved dane (sjerninger; ie, jeg Gar givet dig en aanbet $\mathfrak{D} 0$, og iugen fan lutfe ben; thi bu gar en fiben fraft, og bog har du beaaret init Sro pg iffe forncegtet mit Mam. 9. Se, jeg laber tomme nogle af Satan弓 Eynagoge, fon figer, at be er jober, og iffe er bet, men lyper. Se, feg vil gipre, at de ffal fomme og tilbede for dine $\mathfrak{F} \neq 0$ ber og fienbe, at jeg har elfiet big. 10. (Efterbi bu gar bevaret mit Drb om Taal: mobighed, pil jeg og bevare big fra ben brifelfens Etund, fom faal fomme over hele Yorberiget for at frife berim, fom bor paa Jorben. 11. Se, ieg fommer fratt! gold faft ped bet, du gar, for at ingen fial taje bin Srone! 12. Den, fom feirer, bam vil jeg giøre til en Pille i min (subs Tempel, oz Gan feal iffe mere gaa ub berfra; og feg vil ferive min (5ubs Ravu paa ham og min ©bibe exabs, bet nye serufatems, saun, hoiffen fommer ned af ફint
 $\mathfrak{G p a d}$ 彐anber figer til Menighederue!

Srbet filadelfia betyder Broderficerligheo og ud= trnfter Deres Stilling og Sindelag, der indtil 5biten 1844 antog Budfabet om §errets תomme. Da de forlod de forffellige Sefter, lod de fine Partinanne og Partifdlelfer blibe tilfage, og hoert Sjerte flog $\mathfrak{i}$ Samoregtighed, idet de adbarede Menighederne og Berden og Kendifte til Menteffens Sons Romme fom be troendes fande saab. Ggenficrrlighed og Gjerrighed bled aflagt, og de helligede fig og op= ofrede fig for Æerren. (Sudz צand bar med enthoer jand troende, dy geer Tutge forfynote hank wriz. De, der iffe deltog i hin $\mathfrak{B e}=$ bagelfe, Gar ingen ₹oreitillitg om den obbe Ranfagelie af $\mathfrak{y}$ jertet, Den 5engivelfe af alt til berren, den fred og blade $\mathfrak{i}$ den $\mathfrak{y e l l i g}=$ aand og dent tene, brandende gjenfidige $\Omega$ jarligged, fom be fande troende paa den Tid gladede fig bed. De, fom var med i fin $\mathfrak{B e}=$

 (SuD Spn er Den retmezfige groing til Dabide Trone, og hat fat fnart obertage fin fore Magt og regjere; Derfor fremftille $\mathfrak{b a n}$ fom den, der har Davida Mogle. Dabidz eller Mrifti Irone, hodrpaa
 der nut er obentil, men fal prode ben nye §oro, hoor han ffal regjere i al (fnighed. $\mathfrak{U l a}$. 21: 1-5; $\mathfrak{Z u f}$. 1: 32, 33.
$\mathfrak{y a n}$, fomlufler op, og ingenluffertil, o. f. o. For at foritaa dette llotrif er bet nodoendigt, at man betragter $\mathfrak{K i r i f t i}$
 eller det janbe $\mathfrak{T a b e r n a f e l ~} \mathfrak{i}$ simlen. 5eb. 8: 2. (5t Billede efler en Signelfe af denme himnelfte 5elligom fandes engang ber paa
 （Fj．7：44；⿹\zh26b．9：1，21，23，24．Den jordiffe Bngning habde to afdelinger：Det hellige og det allerhelligite． 2 Moj．26：33，34． $\mathfrak{J}$ den forfte Mfoeling ftod Ryieftagen，Bordet med Sfuebradene og $\mathfrak{R g}=$ gelfealteret．S Den anden ftod Mrfen med Sobens to $\mathfrak{I}$ abler，de ti Bud，og Reruberme．Ђeb．9：1－5．Den §efligdom，hoori ßriftuß tjenter $\mathfrak{i}$ פimlen，far ligeledes to Mfoefinger．Ђeb．9：24．（Se ogjaa 8．og 12．Bers og Sap．10：19，paa butlfe Steder Iefiten har det Srd $\mathfrak{i}$ Flertal，fom er giengibet med helfigbom，men burde overiotteß̉ hellige Steder．）（Efteriom mu alle Ting bled ajort efter Derea forbillede，far ogiaa den bimmelfie Selligdon lignende
 det førfte Tabernafel afbildede，fan man fe $\mathfrak{i t a b}$ ： $4: 5 ; 8: 3 ; \mathfrak{g}$
 19．J Den jordiffe Ђelligdom tjente Brœfterte． 2 Moj．28：41，

 Ijeneften ubgiorde en fulditombig $\mathrm{Dmgang}_{\text {af }}$（Seremonter i det jor＝
 $\mathfrak{n a f e l}$ forrettes berne Ijemefte en Gang for alle．⿹\zh26eb．7：27；9： 12. Maar den aarlige forbilledlige Ijenefte fluttede，traadte Ypperftepraften ind $\mathfrak{t}$ den anden $\mathfrak{M}$ foeling， $\mathfrak{b e l l i g o m m e n s ~ a l l e r b e l l i g f t e , ~ f o r ~ a t ~ „ g i ø r e ~}$ $\mathfrak{F b r l i g e l f e " , ~ o g ~ D e n m e ~ G f e r n i n g ~ f a l d e z ~ S e l l i g ~ o o m m e n ~ \Re e n f e l f e . ~} 3$ $\mathfrak{M o f} .16: 20,30,33$ ； $\mathfrak{F}_{z} .45: 18$ ． $\mathfrak{R a a r}$ Tjeneften $\mathfrak{i}$ Det allerbelligite begnndte，ophorte den $\mathfrak{i}$ det hellige，hoor ingen Sjemefte forrettede弓， jaalcenge ßræften bar beffixftiget $\mathfrak{i}$ det allerhelligite． 3 Moj．16： 17. § Righed hermed maa ogiaa אriftus anbne og luffe eller figtte Tje＝ neften fra det hellige til bet allerhelligite，naar Iiden fommer，da den
 begynde，indtraadte bed Slutningen af de 2300 Dage，i 1844 ．Det， fom $i$ foreliggende refft figes om at aabne og luffe，fan med Rette
 Ijenefte begynder i det allerhelligite，og at der luffes til vijer，at
 tolfningen over ⿹elligdommen og Dens Renfelfe．Dan．8：14．）

9．Wers gicelder fandinaligdiz dem，der iffe holder Sfridt med Sambledens fremadfridende $\mathfrak{Z y s}$ ，men modfant dem，der følger $\mathbb{Z y}=$ jet．De fat en（Sant fomme til at fole og befjende，at Gud elffer bem，der nedbliber at gaa frem $i$ Sambhedens Sundfab uben at for．
$\mathfrak{t a f t e}$ Det（bubs Drd，jom allerede er gaaet $\mathfrak{i}$ Spfyrielfe，og uben at binde fig til en gantmel $\mathfrak{T r}$ resgefijendelfe．
$\mathfrak{M i t}$ Drdom Taalmodighed．－ $\mathfrak{Z}$ gab．14： 12 figer
 （Sude $\mathfrak{B u d}$ og Jefu Iro．＂De，der nu $\mathfrak{i}$ Iadmodighed trofaft ad＝
 ftanende $\mathfrak{F r i f f e l f e 马 ~} \mathfrak{o g}$ Fares Stund．（Se $\mathfrak{g l a b}$ ．13：13－17．）

Se，jeg lommer juart！－Mrifti andet Momme barflez her atter og med endru fterfere（5ftertryf end i noget af de foregaaende $\mathfrak{F u b f a b e r}$ ．De troende opforbres fer indtrengende til at give agt paa，at deme Beginented er noer．Buoffabet gjeloer et Tids＝ affint，da deme ftore Begibenthed er hrer forbaanden，hoorved man faar et ganffe utbiblfomt Bebiz for，at disije Budfaber er profetife．Syad der figes $\mathfrak{v m}$ de tre forfte Mentigheder indehoroer ingen fentubning til Sixifi andet Siomme，af den（brumb nemlig，at de iffe doeffer en ßertode，i hbilfer man ffriftmơjig fan antage，at noget jaabant bil finde Sted．Men naar vi $\neq m m e r$ til Menigheden
 Siftorie forefommer for（Enden，faa taleß der，fom om det Iidspuntt $\mathfrak{m u}$ er tommet，da dette betyoningjulde 5aab metop begmider at gry ober Mentgheden，og Tanten ledeş hen derpaa bed en entel wentyd＝
 Tiffand i Menigheden，Sardes，den Menighed，der er ftillet endmu nermere Sjerrens Somme，ja omtales det ftore $\mathfrak{B u b f f a b}$ ，der fulde forfinnde denne Begibenhed，og der paalcegges Menigheden at baage： ＂Derfom du ba iffe bil baage，fant jeg fomme doer Dig fom en Tyo．＂ Men fommer bi endua lenaere ned ad Tidens Stiom，til Menighe＝ Den $\mathfrak{i}$ filabelfia，jan bringer den famme fone Begibenheds 刃arhed ham，fom er＂，bellig og fandoru＂，til at gtre diafe baffembe Drd： ＂Se，jeg fommer fnart！＂⿹bwr flart fremgaar det iffe af alt dette， at de nœbute Menigheder er fremftillede efter hwerandre narmere og nermere mod ⿹errens ftore $\mathfrak{D a g}$ ，efterjom denne ftore Begibenhed it ftedje figende Grad fremftilles mere og mere fremtradende for hoer efterfolgende Mentghed，og Menigheden mere beftemt indtrangende op＝ forbres til at gibe Mat derpaa．Ђyer fer de bibilig，at Dagen noxr＝ mer fig．5eb．10： 28.

Formaning til $\mathfrak{I}$ rofafthed．－，wold faft bed det，ou har，for at ingen fatal tage din Sirone．＂Dette forftanes iffe fanledes， at bi bed bor Trofafthed berober nogen amben hans Srone；men det






























 bla
















 debereger ay lieftepor.
























 illuod delit.

 goilfen zibfand buet of oigfe Ero betegner, for at mogna falfor

paa Mentgheden, fffe Berden. 5vao der betegnes ded lidtryffet $\mathfrak{v a r m}$ er let at forftan; Tauten henledes umiddelbart paa en $\mathfrak{T i l}=$ ftand, Der aomerter fig ped en glooende Snderlighed og Niotjorked,

 er at vere uben denne Midtiarbed, i en Tilfand, how Sjarligheden og Joeren mangler, hoor Der ingen Selofornagtelie er, der fofter noget, intet tungt Rora, intet ibrigt Bibnesbard for Prifua, intet modigt $\mathfrak{H}$ ngreb mod Fienden med $\mathfrak{D n g t i g h e d ~ i f u l d ~ \Re u f t n i n g , ~ o g ~}$ hoad der er bet verfte af alt, det antyber fuldtommen Tilfredahed med entegen rilitano. Men hoad er det at bere fold? Betegner Det en Tiffand $\mathfrak{i}$ Forbmernelfe, Ugudelighed og Snnd ligefom den vantro Berdens? Bi fan iffe antage dette af folgende Grumde:

1. Det fontes haarot og ftobende at fremftifle Sifitus fom Den,


2. Šntet fan bare ßrifut mere imod, end at Snnderen gipr
 fan berfor iffe brere rigtigt at antage, at han foretraffer denne Til= ftand fremfor nogen anden Stifling, bane folf fan fomme i, faa= lange de endmu ftaar fom han solf.
3. Trufeten om Borfaftelfe i 16. Bers ubtales, ford © Menig= heden er hoerfen fold eller barm, bet iamme, fom om han bilde fige, at den iffe fulde forfaftes, ifald den var enten fold eller barm. Men derfom der med fold menes en aabenbar ugudelig, berdstig $\mathfrak{Z}$ Ilftand, faa nilde de derfor meget hurtig blide fortaftede. Derfor fan Drbets Betboning iffe vere benne.
$\mathfrak{B i}$ maa folgeltg brage den Slutnitg, at Frelferen med dişle Srd ingenlunde Gertyder til dent, der ftaar udenfor hans Menighed, men at ban hentyder til tre Brader af aandelig תjarlighed, hooraf Gan foretrafter de to fremfor den tredje. Wellere barm og fold end funfen. Men hoilfen aandeltg Iifftand betegnes da bed Motryffet fold? Bi bemorfer forft, at denne er en Tilitand, hoori man har Folelfe, og $i$ benne genieende er ben bedre end Suntenhed, en Iilfand, hoori mant er forholosbig ufølfom, ligegntoig og iftorite Grad tilfteds med fig felv. Wt nare barm er ogiaa en Tilitand, hoori man foler. Da nu Barme betegner frybefuld Joer og en liv= lig Bitfomhed ned Yandens Drift jamt et 5jerte, der er oplidet af (bubs falbare গarfied og §jorlighed, fat maa §ulde betegne en aan=
delig Tilitand, hoiz Sarfiende er, at disje ing mangler, medens Dog vedtommende foler fin Mangel og lrenges efter at gjentinde fin tabte Sfat. Deme Iifitand er fremftillet ded Yobs Dro: „D, at jeg bibite at finde bam!" Yob 23:3. Y Deme Silitand berifer Der iffe \&igegnidighed, ei helfer Tilfredahed; derimod har man en
 noget bedre. Der er endmu $\mathfrak{y a} \mathfrak{a}$ for Den, fom er $\mathfrak{i}$ en faadan $\mathfrak{T i l}=$ ftand. Snad man foler, at man mangler og fabner, fracber man aldorlig efter at erfolde. Det mejt nedflanende hos den lunfue er, at gan iffe er fig nogen Mangel bebioft, at ban foler, at fan intet fattes. Det er derfor let at forfta, hoorfor frelferen heller wil fe fin Mentghed $\mathfrak{i}$ en Silfano af ubefagelig §ufde end $\mathfrak{i}$ en Tilftand $\mathfrak{a}$ behagelig, magelig og ligegnloig $\mathfrak{Z u n t e n b e d}$. Siold fan man iffe Lange forblibe. Man nil anftrenge fig for at blipe varm. Men ben, fom er lunten, fanar $\mathfrak{i}$ fare for at forblibe $\mathfrak{i}$ deme Tilfand, tnotil det trofafte og fandorue Bibne maa fortafte fam fom noget bammeligt og moobndeligt.

Jeg viludipydigafmin $\mathfrak{R u n d}$. - Billedet ubføres her videre, og den lunfnee $\mathfrak{F}$ orfaftelfe finder Udornt i den belbefjenote $\mathfrak{B i r f n i t g}$, lunfent Band medfører. $\operatorname{Dg}$ Dette betegner ben endelige Forfaftelfe, en ebig Moffillelie fra lixift Mentahed.

Segerrig dg far Deprilod. - Saledes tonfer Ran= diceerne om fin egen Iilitand. De er iffe $\mathfrak{y b f l e r e}$; thi de "bed iffe," $\mathfrak{a t}$ be er elendige og jammerlige on fattige og blinde og nogne.

Det $\mathfrak{R a} \mathfrak{a d}$, de $\lceil\mathfrak{a} \mathfrak{a r}$. - $\mathfrak{i j o b}$ af mig, figer det fandorue Bione, Guld, lutret $\mathfrak{i}$ Jiben, for at du fan borde rig, og $\mathfrak{y b i b e}$ Slceder,
 ou fan fe. Dette bifer ftratia de bedragne Sadoiceere, goad de mangler, og hoor for beres Mangel er. Det bifer ogfau, hoor de fan faa be Ting, fom de treenger faa ftarft til, og bifer bem, foor noobentigt Det er at eryolide dem finart. Sagen er faa bigtig, at por fore $\mathfrak{I a l s =}$ mand $\mathfrak{i}$ det himmelfe $\mathfrak{E e m p e l}$ jender et farfitilt Raad deßangaaende, og oet, at fan, fom har nedadet fit til at paapege Manglerne og raader til at tipbe, er den, fom netop har diaje Ying at give og ind= byder os til at hente dem hos ham, er den bedit mulige Sifferthed for, at han bil begumfige bor $\mathfrak{A n j} \notin \mathrm{gning}$ og bontore bore Begjo $=$ ringer.

Men hoormed fan man $\mathfrak{f u}$ tiphe dette? Jo, netop ligefom bi $\mathfrak{f i p b e r}$ andre Ebangeliets $\mathfrak{N a a d e g a v e r . ~ „ \Re u ~ v e l , ~ a f f e ~} \mathfrak{J}$, fom toriter,














 ETV, Hemlion:








 Shar (Gnto iffe uboulat bem, four ar fattige $i$ deme werden, til at











 on foftelige kufter, ber er beben ophando wed Trom; ligefon ban
ogiaa inajte Sap. 1. Wers fom den fore Slutning paa fin Bebis: forelfe opmuntrer de Sirifne til at „aflegge al $\mathfrak{B y b}$ de og Eynden [Bantroent], fom lettelig befnærer" Dem. Sintet bil frarere udtøree
 dom med beninn til de Sing, der harer til (buds Rige, emo det, at man lader Troen fare og flipper Bantroen imb; thi Iroen maa ligge til (Grund for enfber Sandling, Der fifal bare belbehagelig for (bud. Den, fom fommer til ham, maa allerforft tro, at gan er til. Det er ogiaa ded troen fom bet birfiomfte Midod under den Matade,
 Seraf fremgaar flart, at Troen er en §owedeftanddel ai ben $\mathfrak{a}$ andelige $\Re i g$ dom; men ba ingen enfelt Mandegave, jom oi for bemarfede, fan pare til den fulbe Betnonitg af dette $\mathfrak{5 r D}$, (5uld, faa ligger ber ogiaa utbiblfomt noget anbet Deri formben Irden. "Sro er en jiffer æoprotang om det, fom haabes," Figer Waulus,

 og taler paa et andet Sted om at bere "rig i gode (Gjerninger".
 Iroen. Sadedes har man ba de tre af Waulus i 1 gor. 13 fam=
 er Sjarligheden. Dette er Guld, lutret $\mathfrak{i}$ Jden, fom bi randes til at tjobe.
2. Fidide ふlieder. - Dm Bethontingen heraf jntes der iffe at funne raabe nogen Uentghed. Et Bar Slriftiteder giber
 64: 5): „W1 wor Жetfardighed er fom et befmittet §lcodebon." $\mathfrak{B i}$ faar ba det Mand at tiobe det modjatte af dette, en fuldommen plet= fri Ricooning. Samme Billede benyttes hos Safarias (
 Sinflade er De hellige $\mathfrak{T h D e r " . ~}$
3. Dienialde. - Aftganende Deme gibes der ligefan liden

 ftand, og oa bet mu her gjexloer aandelige forbold, maa Sienjalben betegne noget, der ftiorper den aandelige Gnmebne. Der er tum ét Midol aabenbaret i Gude Dro, hoorbed dette fan fie, og det er den
 Mazaret med den Welligand. Den famme forfatter, bed hbem

かabenbaringen $\mathfrak{t o m}$ fra Jefuß $\mathfrak{F r i f t u}$, fifed ogiaa til Mentgheden $\mathfrak{i}$

 ,, Dg den Galdelfe, $\mathfrak{J}$ har annammet af ham, bliber i eder, og $\mathfrak{J}$ $\mathfrak{h a r}$ iffe $\mathfrak{B e h o b}$, at nogen fifal lare eder; men ligejom den famme Salvelfe larer eder alt og er fand og ingenlunde Qogn, faa blio i ham, fom den har lart eder!" Baar man til hana Eanangelium, finder man, at den Sjerning, han her fremftiller fom fuldobnroet bed Salbelfen, netop er den famme fom den, fan der tillagger den fyel= ligaand. „Men Ialamanden, Den நelligand, fom Faberen fal fende i mit Rabn, han fafl lare eder alt og minde eder om alt, hoad jeg har fagt eder." Joh. 14: 26. (Se ogfaa Joh. 16: 13.)

Saaledes raader det trofafte og fandorue Bidne os til paa en
 $\mathfrak{G u r t i g}$ og med $\mathfrak{j}$ ber at jøge $\mathfrak{h o s}$ ham en forbgelfe af de fimmelffe Mandegaber: Tro, 5aab og §jerlighed, den Retfærdighed, han alene $\mathfrak{k a n}$ faffe, og Salbelfe af ben 5elligaand. Men hoorledes er bet muligt, at et folle, ber fabner diaje Iing, fan mene, at bet er rigt og har Snerflod? San rimelig Slutning fan her brages, og den er $\mathfrak{m a n f f e}$ ggiaa nobvendig, da der iffe er $\mathfrak{F l n d}$ for nogen anden: Man bil lagge Marfe til, at ber ingen Bebreibelfe rettes mod Zadoiceerne paa Grumb af beres Qardomme; de beffuldes iffe for at hufe nogen Jefabel i fin Mide eller for at yodie ned Bileamz eller Mifolaiternes Sare. Saaviot di kan flimune af de Sro, Der henven= Des till dem, er Deres Iro ret og Dereş Rare jund. Jeraf maa bi flatte, at da be har en ret Ecere, er de dermed fornatede. De er tilfredfe med den rette Serdoms Form uben dens Rraft. De har
 ning og har en ret teoretiff תundfab om de Sandheder, Der angaar den fibite Slegt; ment de vil gienne faa fig tiltaals hermed og for= †omme den mere aandelige Del af Religionen. Det er uben Sbibl bed fine $\mathfrak{W a n b l i n g e r , ~ i f f e ~ b e d ~ f i n e ~} 5$ ro, de figer fig at brere rige og lyabe Duerflod. Med et faa fort $\mathfrak{y y s}$ og jaa megen Sandhed, hoad kan de bel prife mere? $\mathrm{D}_{\mathrm{g}}$ deriom de med en roabardig Hoholdenhed forfbarer fin Sare og efter $\mathfrak{B o g}$ gtaven, faabibt det ubnortes $\mathfrak{E i d}$ angaar, retter fig efter den fitigende 5 plyaning om (Sude Bub og Эefu Iro, er da iffe deres Retfrerdigbed fuldftandig? (Er be iffe rige og har Sberflod og fattes intet? Metop heri ligger deres $\mathfrak{F e c}=$ greb. De burbe af al Magt raabe paa Manden, Joeren, Эnderlig=
 hed burbe beftaa i , at beres eget seg on alle dets Bjerninger belt git op it Deres formpers fortjentefe.

Iegnet paa $\mathfrak{H a n z}$ Rjarlighed. - Dette er, faa be= funderligt det ento fan fune , Rebielfe. ,ynum jeg elfer, dem ren= fer og tugter jeg." ఏois man iffe revpes, er man iffe an agte Sm. beb. 12. ",yer fremfatte马, " figer Thompion, „ell almindelig 2000, der gaar igjentem hans ßaades buwholoming. Nulle tronger til= dela til \%ebjelfen og faar den paa en eller anden Maade, ag berbed faar de ogfaa et Bevis paa Frelferens Senginentide. Dette Dro er iffe let at lore, og de troende er langionme zorlinge; mett fer og
 Kank Beffignelfer, dg at intet Barn motgan Bijet. De uforbederlig misdannede $\mathfrak{o g}$ groutornede Byggeftene forfaftes, mebens de, der $1 \mathrm{~b}=$ belges til den andoefige Tempelfngning, bringes under Mrifel og 5 anmer. Der findes ingen silaje paa det fande Bintre, uden den maa igjentem Witperjen. "Jeg for mit Bedfommende," fagde en gammel geiftlẹ i Brovelfens Stumb, „iea prifer ©biot for, at jeq har fet og folt faa megen Raade under deme (5uda gevfelfe, at jeg noffen er ube af mig jefo af Ђentryfelfe derover. Jeg gleder mig i Gand= hed hatig ved at tcenfe paa, hoor mendelig for hans slande er, naar $\mathfrak{b a n s}$ Domme er fá barmbiertige." "War derfor nidfior on ombeno dig!" Whi du fer jo, huorfor og i huilfen פenfigt bu tugtes. Spild ingen Tid; fpild end iffe ét Slag af Rifet, men ombend dig ftrats. $\mathfrak{B a r}$ brcendende i $\mathfrak{A l a n d e n}$ ! Dette er det forfte, Formaningen ajoelder." $\mathfrak{B a r}$ nidfiar og omocnd dig. - Etiput, fom man $\mathfrak{b a r}$ fet, man man foretraffe den Tifftam, der billedlig faldea sulde,
 feren gierne bil finbe nogen. Ђan formaner og aldrig til at foge den Silitand. Der er en langt bebre, ban rader os til at ftrebe efter, nemlig at blive nidtiore, at blive breubende, at vore 5 jeeter


 modbybelige Silftand, trods deres Mangel paa Rjrertigled, elifer Srifus dem Dog i den (Grad, at gan nedader fig til at bede om den forret at giore bem jalige. "Ee, jeg ftaar for Doren og banter." Suorior? Sffe fordi lan intet andet Sjem lar; thi i hans Faders 5us med de mange Brerelfer ftan alle Dore aabue for fam. Wan
 figfeden; men bog gaar han rumbt fra Dor til Dor $\mathfrak{i}$ Qaodicea, ftan= fer beo goer ificer og banter; thit fan fom for at foge og frelfe det,


 mant byoer ham belfonmen. Gar ou tjobt en $\mathfrak{A}$ ger eller fem $\mathfrak{F a r}$ Dtante og itaar med 5atten $\mathfrak{i}$ gaanden og beder om Undifyloning? 5an banfer atter og atter. Dog du fan iffe mobtage nogen nu; $\mathfrak{b u}$ er faulfe ubmattet af $\mathfrak{2 m i f i t r e n g e f f e ~ o g ~ f t r a f f e r ~ b i g ~ m a g e l i g ~ p a a ~ d i n ~}$ Sofa; du vil gipre dig felt צivet befhageligt op fender $\mathfrak{B u b}$, at du itfe fan tage imod hant bant banter atter og atter. . . . Det er Iid fil at gaa til . Wrmumboe, eller der er et mantedigt $\mathfrak{M i s f i o n g =}$ mpoe; tarife der er Yeilighed til at aftregge et frifteligt §ußbefg;
 Berdsfigheo! Ђyerfighedeng ferre fommer den lange Bei fra fit bim= meffe Waltids, - tommer i fattigoom, Sned og Blod, - tommer til Delts Dor, fom giver fig wo for at vare bons ßen, og fom fifll $=$ der $\mathfrak{y o m}$ alt, - og gan fan iffe fonme ind! - fommer for at freffe
 forurberligy for 今rifiti Doerberentied er! Selio 5edningen ßublius modtog Waulus og gav ham vertigt berberge $\mathfrak{i}$ tre Dage; ffulde da de, fom fatoes Sriftue, fortelle 2lpoiternes $\mathfrak{y}$ erre, at de far ingen Wlades for fyom?"

Derfom nogen horermin Moft. - מerren beder, for= uben at gan banter. Droet derfom antyoer, at nogle iffe bit hare; ffiput laan itaar og banter og beber, intotil hans Soffer vedes af

 nabne Doren. Marge, fou forft Intter til Gans $\operatorname{Pigjt}$ og en Stund foler fig tillobielige til at adybe den, vil desperre utviblfont tiflidit untlade at gigue, hand der er noboendigt for at fittre fig den fim= melfe ©biafts Gamiumb. Sjare Rafer, Intter ou med aabne Dren
 Etemme ent belfonmen Ryo for dig? Mgter du paa den? Wil du
 denne Berdens Grushobe, font du nobig bil fierne? §uff paa, at Sivets Serre aldrig toinger fig ind. Wan nedaber fig til at fomme
$\mathfrak{o g}$ bante og foge Yogang; men kan tager fun Bolig $\mathfrak{i}$ be $\mathfrak{j j e r t e r , ~}$ hoor han fom en imbluden Gjeft er velfommen.

Dernoft Łommer Quftet: "Til ham bil jeg gaa ind og golde Mabber med ham og han med mig." Woilfet traffende og rorende Billede! Wen med Ben myder det glade, felfifabelige Maaltio! §jerte med §jerte har fri og inderlị Forening! நnilfen Fefit man der iffe
 mere end en almindelig frorening, en jadbanlig Belfignelfe eller forret. Gbem fan bog vife fig ligegnlotg overfor fá gmme Banner gg faa naadige $\mathfrak{Z}$ bfter? Det forbres iffe entgang, at bi ffal baffe Bord for den ophpiede (Sjajt; han baffer felv, iffe med Jordent grove $\mathfrak{M a}=$

 aabenbare马, et Want paa oor tilfommende $\mathfrak{A r v}$, font er aforfrentelig og ubefmittelig vg uforbisnelig. Deriom bi gaar ind paa hans $\mathfrak{B e}=$ tingelfer og tager imod hans Spfter, faa ffal Morgentiternen
 oprinder for Guds Menighed.
 fciplene giver $\mathfrak{F r e l j e r e n , ~ f o r ~ h a n ~ g i v e r ~ d e t ~ f i d i t e ~} \mathfrak{Q}$ pfte til ben, fom fetrer. Dette vifer, at de Belfignelfer, der indehordea $\mathfrak{i}$ det forite Zafte, fanl node马, medent man enomu er $\mathfrak{t}$ ßronetiden. (Efter alt Dette fommer enomu Roftet til den, fom feirer: "Den, fom feirer, Ham bil jeg gibe at fibde med mig paa min Irone, figefom og jeg har feiret og fibder med min Fader paa hans Trone." Seri fuldfommez oor $\mathfrak{F r e f f e r}$ S $\operatorname{Zoffer}$. Memeffet, ber forit giorde Dpror gg Derpaa bed faldet nedberbigede og bejmittede fig, bringes ned Forloferenes Gfjerning tillbage til Samfund med (Gud, renfes fra fin Befmittelfe,
 paa felo Frelferent Trone. Jngen acere og Dphbielje fan naa lent= gere. Sintet Menneffes zoritano fan fatte den falige Tilftand, ingen Tunge ubfige den. Bi fan blot ftrebe fremad, indtil $\mathfrak{b i}$, ont $\mathfrak{b i}$ tilfidit feirer, ffal erfare, hbad det er at bare der.

Dette $\mathfrak{B e r}$ indeholder iffe blot et herligt Qdfte, men ogian en vigtig $\mathcal{L a x e}$, nemlig at $\operatorname{Rriftus}$ ptal regjere paa to $\mathfrak{I r o n e r}$, Den ente efter ben anden. Den ene er hanz fadera, den anden hans egen
 Faberen pan hane Trone. Sjan regjerer nu i forening med Faberen

alt Faritendom og Mindigfed og Magt og Serredom＂．（Ef．1：20－22． I Denne Stitling er fan baade ßrait og Songe．San er Brajt， ＂Ijener bed Selligoommen＂；men paa famme $\mathfrak{I i D}$ fibder hant＂bed
 Deme bor Frelfers Stilfing og Gjerning er forubjagt af ßrofeten
 Se，en Mand，Spire［Grenen，Srifuß］er Gans Mabn，og fra fit Sted ffal han fitire frem，og han fal bugge ⿹\zh26errens Tempel og fibde og herffe paa fin Siongetrone，og han fal bare ßraft paa fin Trome，og Freds Raad fal der bare mellem bem begge［bed §rifti Difer og prexfelige（Sjerning for de Menmeffer，Der pmbender fig］．＂Saf．6：12，13．Dette er den Trome，han fibder paa fammen med Faderen．Men delt Tio fommer fnart，da han fá forandre deme fin Stilling，ibet ban forlaber fin Faber马 $\mathfrak{I r o m e ~ o g ~ i n d t a g e r ~}$ fin egen；dg dette maa ffe，naar Siden fommer，da de，fom jeirer， folal fan $\mathfrak{Z n n}$ ；thi da fal de fibde med Sriftue paa hane Irone，lige＝ fom han har peiret og mu fibder med fin Fader paa hank Trone． Deme Foranoring i strifi Stilling fremfiller Paulua i 1 ふor．15： 24－28 med folgende 5 rb：
＂Derefter finmmer Gnden，naar han har obergibet Gud og $\mathfrak{F a}=$
 og Magt．Thi bet bar ham at regiere；inotil han har lagt alle $\mathfrak{F} i e n d e r$ under fine fobder．Wen finjte Fiende，fom tifintetgipre马，er Dpoen．Thi han gar lagt alle sing under hanz Fobder．Men naar han figer，at alle Ting er ham underlagte，da er det aabenbart， at han er undtagen，fom har umberlagt bam alle Ting．Men naar alle $\mathfrak{T}$ ing er bleben ham underlagte，of fat og Spmen felb under＝ lagge fig ham，fom har underlagt ham alle Ting，for at Gub fal pare alt i alle．＂

De $i$ dette Sfriftited til $\mathfrak{E x r b o m}$ fremftiflede Sambeder lader fig fanficube fortejt ubtryffe ded en ubetndelig 5 miftrioning，ibet man t beert Sulfalde fitedetfor stedordene bruger be Sobedord，it hyiz Sted de ftanr．
＂Derefter fommer（Enden（paa（Ebangelietz §ußholoning），naar Firitus har overgibet fab og Faberen Riget（fom han mu har æorening med $\mathfrak{F a d e r e n ) , ~ n a a r ~ ( G u d ~ h a r ~ t i l i n t e t g j o r t ~ a l t ~} \mathfrak{F b r f t e n d ø m m e ~}$ $\mathfrak{o g} \mathfrak{a l}$ Batbe og Magt（fom moditaar Spmenß（Gjerning）．Shi $\AA$ ri＝ ftus bor bet at regjere（paa fin Fobers Trone），indtil Faberen faar lagt alle Fiender under §rifti Fobder．［ভe Sal．110：1．］Den
fiofte Fiende, fom tilintetgiøres, er Droen. (Bud har (ba) lagt alle Ting ultoer Sititi Fobder. Men naar (bub figer, at alle Ting er Briftus underlagte (og Siriftuß begnnder fin (5jerning paa fin egen Irone), da er bet aabenbart, at Det er Gud undtagen, fom lar un= derlagt ©riftua alle Ting. Ment naar alle Iing er bleben Sriftuß underfagte, da fial og siriftus feto unterlegge fig Bud, fom har underlagt bam alle ting, for at (Bud fal brere alt $\mathfrak{i}$ alle."
$\mathfrak{Y}$ t bette er ent rigtig ©jjengivelfe af ncente Sfriftited, kant mant let forvisie fig om. Der tan tun reifez Spargāmaal om, Ybem Sted= orbene gicelder, og alle foriog paa at faa be Etedord, ber i fore= gaambe 5 mffribning hentifer til (Gub, til at gialde friftus, gipr Baułuß' Dro meningexløje, naar man lejer dette Striftited igjemmem.
§eraf jer man, at bet Mige, Siriftủ obergiber Foberen, er bet,
 $\mathfrak{n u}$ fibder. San overgiber bette Rige til Faberen ved Slutnitgen af
 pbertage fin egen Trone. Derefter regjerer han paa fin Fabers, Davide, Trone og er alene (Gub undergiben, der bedbliber at beyolde fin Stillitg paa ßerbensaltets Trone. Э deme Sirift Regiering Deltager de hellige. "Den, fom feirer, ham wil jeg give at fidoe med mig paa min Srone." "Sg de bled levende," figer Sohamte马 ( $\mathfrak{A} \mathfrak{t a b}$. 20: 4), "og regjerede med Siriftus de tufinde Mar." Denne maa bare en ferffilt Regjering i et farffilt Diemed, jom vi wil fe bed nabnte $\mathscr{A}$ apitels $\mathfrak{B e h a n d l i n g}$; thit De gelliges virfelige Regjering fial ifølge Daniel (Rap. 7: 18) bare "indtil ©bighedernes Ebighed". Sbor tan bog nogen jordiff (Bjemfand bortlede wort Blif fra demme evige, himmelffe ltofigt!

Saaledez flutter Budfaberne til de ino Mentigheder. Woor farpt
 de indefolder for alle Sriftne til alle Sider! Det er ligefaa jandt overfor den fibite Menighed fom oberfor den forfte, at alle beres Bjer= ninger er aabenbare for ham, jom vanorer mitbt imellem de fob Guld= Infeftager. $\because$ untet fan ifjulez for hans pronende $\mathfrak{B l i f}$. $\mathfrak{D g}$ medens $\mathfrak{h a n}$ Irufler mod 5yflere og Mibdedere er ffrcffelige, fom de med Rette bor vare, foor rige, hoor tryftefulde, fobr naabige og herlige er iffe hanz Spfter til dem, der elffer og folger ham med et oprigtigt Sjerte!



Durebare $\mathfrak{M i n b e r} \mathfrak{J}$ fra $\mathfrak{F}$ ronen bar', Tu ba Berbens fibfte Brovefunb er nar!

Svag, uverbig er jeg, ftinnt bans Barn, enbun; Renked forbres for at fe ham uben (Sru. Zunt miat Frelier difer mig fiut siarliahed, Stiace, mig at vinde, fra fin Stimmel ned.
Sig ba Taf, o bierte, for hans Maabe for! Bar i Sro talmobig Sorg og Sors paa Jorb, $\mathfrak{T i l}$ bu vinder Bolig i Gubs Simmelftab, Soor bu med bin frelfer trone fal faa glab!



## 4. Tkapitel.

1. Bers. Derefter faajeg, og fe, ber var en Dor oplabt $\mathfrak{i} \mathfrak{j}$ iutlen, og bent
 Gio op, og jeg vil vife big, hoab gerefter fal fee!
 neiffens ©an anbenbarede fig for gam, og beffriver batade hans Werfong Majeftet jamt ogiaa medoeler De Dro, Gan ubtalte med en $\Re$ §fit fom mange $\mathfrak{B a n t b e} \mathfrak{R n d}$. (Et nyt Syn og en ny Scene fremfitiles nu
 Siap. og fremober, forft fuide ffe, efter at alt det, fom ontales i de tre foregaaende sapitler, var opinidt, men fun, at det, han wu fer, bled wift ham, efter at fon habde fet og hort det tidifigere be= rettede.
(En Dar bar opladt $\mathfrak{y}$ gimlen. - Man marfe fig, at Det $\mathfrak{v a r}$ i bimlen, en Dor bled opladt, iffe til bimlen; Wimlen felv aabnedes iffe for Gofnanes' indre ゆie fom for ভtefanus ( $\mathfrak{A}$ р. (6ij. 7: 56); ment et Eled eller en 2ffocling isimlen bled opladt for $\mathfrak{y a n}$, og det bled gam forundt at fe, hyad der foregif derinde. Yat
 Dom, fremgaar tlart af $\mathfrak{B}$ ogens borige $\mathfrak{B i b n e s b y r o . ~}$

5uad herefter ffal ffe. - Sammentign bermed siap. 1:1. 彐aberbaringens fove formaal innes at bere at fremfitile
 Menị̣̆̆eden.
2. Wers. $\operatorname{Og}$ ftrats bled jeg Genryffet $\mathfrak{A}$ anden, og fe, en Trone var fat $\mathfrak{i}$ Fimlen, og en fab paa sronen. 3. Og ban, fom fab, par at fe tillom en Sajpisiten og Garber, og ber var en Regnbue trinbt omfring Tronen, at fetil fom en Smaragb. 4. Sg trinbt omfring Tronen var ber fire og type Troner, og paa

 oa fyo tenbte Samper brenbte foran Tronen, ywiffe er be fyo Bubs Mander.

Jeg bley genryteet. - Dette UDtryt forefommer en Gang for $\mathfrak{t}$ denme $\mathfrak{B o g}$, nemlig $\mathfrak{i}$ Sap. 1: 10: „Jeg bleb henryffet $\mathfrak{i}$ Mar= Den paa 5errens Dag," - hoor bet betegnede, at Johanmes fif et San paa Sabbaten eller நerrenz Dag. Derjom Drbet der betyder, at han havde Syner, faa betegner bet det famme her; folgelig endte det forite Snn med 3. Sap., og et nut Syn begnnder ber. Sfte heller fan bet indoendes herimod, at Johannes forud, fom man fan fe af 1. Berg $\mathfrak{i}$ bette $\mathfrak{R a p}$, bar $\mathfrak{i}$ en faboan aandeltg Tiffand, at han lunbe
 funs magtige $\mathfrak{Z y b}$, ber faldte paa ham, for at han normere lunde betragte, 少ad ber foregif i jimlen. Det er jo flart, at ber foruden profetiffe Syner fan bare faadanne 5enryffelfer fom den, hbori Stefanus, fnibt af den 5elligaand, funde fue opad og fe 5imlene
 enoul hqiere Brad af aandelig 5enrnffelje betegnes bed Uotryffet "Genryffet i Manden". Der ftaar intet om, paa hnilfen Dag han fif Dette Sinn.
$\mathfrak{D a}$ §ohannes nu atter hentuttes $\mathfrak{i}$ himmelffe Syner, fer ban forft en $\mathfrak{I r o n e}$ fat $i$ bimlen og det guboommelige $\mathfrak{B e f e n}$ fibdende paa ben. Den Maade, hworpaa han beffriber dette Bajena libeende, flaod i be blandede Farber af den $\mathfrak{y n p p i g}$ purpurrobe Jafpia, og den bloorøde Sarder, leder ftrata $\mathfrak{I}$ anten gen paa en Monart, floodt ifin fongelige $\mathfrak{D r a g t}$. Rundt omfring Tronen var Der en Regnbue, Der, paa jamme Tid fom den forbger Scenens Serlighed, minder om, at den, fom fibder paa Ironte, wel er en almagtig og uindffrentet Regent, men iffe Degmindre er en (5ud, fom ebindelig lommer fin Bagt thu.

Defire og type $2 \mathfrak{r} 1 \mathrm{~d}$ ite. - Smm ber engang bled jpurgt Sohannes angaaende den frelfte Sfare, fpargez der ogiaa hyppig mu
 Sag Marte til, at de er fleote i hbibe Slader og har Guldfroner $\mathfrak{p a}$ fine 5obeder, builfet er Tegn paa, at berea Strib er endt og Seieren bunden. Sheraf flutter bi, at de engang deltog ibe friftneß

Siamp, engang vandrede ligefom alle de hellige fin Hilegrimsigang paa Jorben og bar feiret. I en eller anden bis benfigt berer de nu forud for de forlgites fore Stare fin Seiergirone i den fimmelffe Berben. I Gandhed, de bibner tydelig om Dette i den Qobjang, de fam= ment med de fire lebende Slabninger fonger til Sammets $\mathfrak{B r i}$ : " $\subseteq g$ de fang en $\mathfrak{n y}$ Sang og fagde: $\operatorname{Du}$ er bardig til at tage Bogent og op= luffe dens Segl, forbi bu er flagtet og har med dit Blod fjobt os til (Gud af alle Stammer og Tungemanl og Folf og Elogter." $\mathfrak{A a b}$. 5: 9. Deme Sang finges, 千口omo noget af Det, fom profeteres
 er barbig til at tage $\mathfrak{B o g e n}$ og aabne bens Segl, grumbet paa baad ban allerede fabde fuldbragt, nemlig Deres forlphing. Tenne Sang er derfor iffe ber paa fortaand indifudt, da den har fin Mnvendelfe paa fremtiden, men er et lubtrnt for en virtelig fuldendt Sjende= gierning it beres hiforie, fom jang Den. Disje var derfor gienlofe Menneffer, - gientgite fra denne Jord, ligejom alle andre falal gien= Lgies bed Rrifti dyrebare Blod.

Qafer bi ba noget andet Sted om fandante forldfte Menteffer? - Ja; Waulus taler bifnot om de famme Berfoner, naar han $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{B r e b e t}$ til Gfeferne figer: "Derfor figer Sfriften: 5an [Sriftu®] op= for til Det Gpie, bortførte Fanger og gav Menteftene Gaber." (Ef.
 ftambelfe, lajer bi: „Sg Grabent aabnedes, og mange af de hemionede
 og fom ind $\mathfrak{i}$ ben heflige Stad, og aabenbaredes for mange." Matt. 27:52, 53. Saaledee faar man da Spar paa dette Sparganaal med jetve Sfriftent ubedragelige Drd. De 24 Meldite er nogle af dem, fom gif ub af Grabene bed Sirift Spitandelfe; og de bar med blandt ben Stare af Fanger, fom Siffus ubforte fra fangenffabet $\mathfrak{i}$ bet marfe Dobarige, da han jeirende opfor til bet hqie. Maxtaus taler om deres Splanderfe, ßaulus om deres $\mathfrak{y t m m e l f a r t , ~ o g ~ J o b a n n e z ~ f e r ~}$ dem i fimlen, hoor de betjener det hellige (fmbede, hoortil de bled opreifte.
$\mathfrak{B i}$ er ei heller alene on demte $\mathfrak{A n f f u t f e}$, Westen taler fom folger om de 24 2eldite: "Dette, at de er lloode i foide Slaber, og at de barer (Guldtroner, bifer, at de allerede babde fuldendt Qpbet og ind= taget fin Blade bland de Gimmelfe Borgere. De faldee ingen Ste= ber Sjule, hoorfor de fambinuligdia allerede habde forherligede Qegemer. Sml. Matt. 27: 52."
$\mathfrak{B i}$ ønfer $\mathfrak{n u}$ at Gentede $\mathfrak{Z e p e r e n s}$ Spmærfinmbed paa，at de 24 aciofte fibder paa Troner．Derded betegnes det famme fom $\mathfrak{i}$ Daniel 7：9：„Jeg ffuede，indtil Stole bled fremfatte．＂פette or de famme Troner eller Stofe．Dette Billede er taget fra den pferlandffe Stif at lexge Matter ned eller fotte Qaibwufe frem，for at hpitfaaende （5jafter funde fiobe paa dem．Digje 24 2fidite（ie under $\mathfrak{H a b}$ ．5） biftaar rimeligbis Brifus i hans Midlervart i den bimmelffe bellig＝ dom，og da den $\mathfrak{i}$ Daniel 7： 9 beffrebne Dom begnndte $\mathfrak{i}$ det aller＝ helligite，bled deres Ereder eller Ironer fatte eller fitlede tilrette ifølge nabnte Sfriftited Bioneăburd．

Sybtandte $\mathcal{E a m p e r}$ ．－Wiafe trende Samper eller $\mathfrak{F} a t=$ ler er et papjende Modbillede af Gulolnieftagen i den forbilledlige $\mathfrak{G e l l i g} \mathrm{dom}$ med Dens fob Qamper，der altio holdtes trende．Deme
 forite Mfdeling． 2 Mof．25：31，32，37；26：35；27：20；о．і．р． $\mathfrak{T a}$ nu $\mathfrak{J} \mathfrak{b h a n t e}$ figer，at en $\mathfrak{D o r}$ var opladt $\mathfrak{i} \mathfrak{W i m l e n}$ ，og han $i$ Det fauledes for hant Sin oplade Tabernafel fer Modfillenet af den jorbiffe ⿹elligoms Qufeftage，faa er Dette et goot Bevis for，at han faa ind i den himmelfe gelligdome frofte 9fideling．

6．Wers．Og foran Tronen par ber fom et（3ajhav，ligt אryfal，og $\mathfrak{i}$ Tromens Midte og omfting Tranen var ber fire $\mathfrak{D y n}$ ，fulbe af Dine fortil og bagtil．7．Og bet forife ©ar par ligt en $\mathfrak{Q q v e}$ ，og bet andet $\mathfrak{D y r}$ par ligt ent〇fie，og bet trebie Dyr hadde $\mathfrak{A n i f g r}$ fom et Menueffe，og bet fierbe $\mathfrak{D y r}$ var ligt en flypenbe Din．8．Og de fire Dar havbe hbert ifar fefs winger of var
 De figer：⿹\zh26ellig，Gellig，Gellig er berren，（3ub，ben Mimagtige，Gan，fom var，og fom er，og iom tommer．9．Sg naar Darene giver ham，jom fiibber paa Tromen，ham，fom lever ial（Evighed，dere og ßris og Taf，10．ba falber be fire og tyve 2efofte ned for ham，fom fiober paa eronent，og tilbeder Gam， fom leber i al（Evighed，og fafter fine ßroner neb for Tronen og figer：11．Bar＝
 alle Ting，og oid din Wilife er be，og bled be fabte．
 Flade，fom lignede Glab，－fraalende dg giemmemigtig，figer Greenfield．Samme Tante udbifleß videre derbed，at det ligne马 med Sirnftal，hbormed menes ，noget faft，noget giennemfigtigt，fom $\mathfrak{j}$ eller $\mathfrak{B l a s}{ }^{\prime}$ ．Dette $\mathfrak{b a b}$ Beliggenhed bifer，at det ingen Sighed bar med den forbifledlige Tjeneites Baffen，hoori srafterne toede fig．Det ubbreder fig lanffe under og Danmer Brumblaget for gronen，ja endog for Staden felv．Det omates atter $\mathfrak{i} \mathfrak{H} \mathfrak{a b}$ ． $15: 2$ fom det

De fire $\mathfrak{D y r}$ ．－Drbet＂ $\mathfrak{D y r}$＂ $\mathfrak{t}$ bette ßers er en meget uheloig Dberiottelfe．Det grafte Dob $\zeta \omega \bar{\omega}$ betegner egentlig ent ＂lebende Elabning＂．＊）Bloomfield figer：„き̂ire lenende Sfabninger＂
 Mt benne Fettelfe er paa fin Bladz，er fortofferne i Mrmindefighed enige om．Dette Drd er meget forffeelligt fra $\theta$ qpiov，der bentette fom Betegnelfe paa det profetiffe Dar i Mah．13．og flg．（Sdfole＝ field．）Man funde tilfoie，at $\mathfrak{B u l f e l e n}$ anforer flere（Etjempler paa， $\mathfrak{a t} \zeta \hat{\omega} o v$ iffe alene betegner ent Sfabning，ment endog et menneffeligt Bajen，farlig et，foor Drigenes bruger det on bor 5̌erre צejus．＂

Qignende Billeder bentteß i det forite תapitel fo弓 巨zefiel．De Egenffaber，jom diafe Sindbilleder finteg at betegne，er：Styrfe， Uoholdenbed，そ̌ornuft $\mathfrak{g g}$ 夕urtighed，nemlig Styrfe i Rjorlighed， U melige $\mathfrak{B i l j e}$ og Surtighed til at Inde．Diaje lenende Gfabninger er endnu nermere Tronen end be 24 2efofte；thi de faar „i Ironens
 Sammets Pris，foroi han bar gientoft dem fra Gorben．De tilforer derfor jamme תlabe og reprajenterer en Del af den Sfare，Der， jom allerede paabift（fe Bemarfanger ober 4．Ber马），er bleben ub＝ forte af Dqbent granenffab og optagne til Simten．Magaaende Orormalet med deres Gjenlagning je nibere Bemrerfnitger ober $\mathfrak{2 l a b}$ ． 5： 8.
 John Westey fan fijont；og（fmuet for deres fadige Iilbedelfe er： ，Fyellig，hellig，hellig er ફerren，（Bud，den Mllmagtige， $\mathfrak{b a n}$ ，fom var，og fom er，og fom fommer．＂Mllorig har en mere ophpiet Sang lydt fra Sfabningers Laber，og be gjentager den＂Dag og Mat＂， d．b．โ．uophorlig，ioct dimfe lidtrnt fun betegner den Maade，fobr＝ paa Menneffene her regner Tiden；thi hoor buoz Irone ftaar，fan Der ingen Mat vare．
$\mathfrak{B i}$ Dobelige bliner faa let tratte af ben ftadige（5ijentagelfe af
 og $\mathfrak{v i}$ friftes undertiden til intet at fige，fordt bit iffe ftadig fan fige noget nnt．Men bi fan lare noget af dỉfe hellige Befener $\mathfrak{i}$ gim＝ len，fom aloria bliber tratte af uophorlig at gientage Srdene：„§el＝

[^19]Lia, hellig, bellig er Ђyerren, Gud, Den Mfmagtige", - for hoem disfe Dro beller iffe nogenfinde bliber gamle, da deres $\mathfrak{s j e r t e r}$ altio glader bed Ianfen om hank 5ellighed, Godhed og $\Omega$ jorrighed. $\mathfrak{Z o b}=$ fangen bliver iffe entiormig for dem; thi hber Gang den fingez, fer De paany den 9flmagtigez Egenfaber; de faar ftadig et friere $\mathfrak{B e}=$

 $\mathfrak{m a n}$ de atter tilbedende fremipre fint bellige $\mathfrak{b i l j e n}$, der endog for Dem jelv er ny): ,fyellig, hellig, bellig er நerren, (5ud, den $\mathfrak{U l}=$ meegtige!"

Sanledes burde vore $\mathfrak{B i b n e s ̆ b u r d ~ h e r ~ e i ~ h e l l e r ~ b l i b e ~ t r e t t e n d e ~ f o r ~}$ bort 5 ore, thyorvel bi faa ofte forer om, foor god, naabig og tjarlig Serren er, lyour burebar hane Sandhed er, og hoor yndig den til= fommende Berden er; thi hele bort $\mathfrak{Z i d}$ igjemem burbe bi binde nye Ə̈preftillinger om, hbilfen Salighed der ligger $\mathfrak{i}$ diaje Gerlige Emner.

5 m Uotryffet, $\mathfrak{l a n}$, fom bar, og fom er, og fom fommer", fe Bemarfintaer over $\mathfrak{M a b}$. 1:4.
„ßßrotg er bu, Æerre, til at annamme 2Gren og Prijen og Magten," - hoor berbig fommer ni alorig til helt at funne fatte, for bi fom de bellige Bafener, der ingger denne Robjang, erholder UDodelighed og fremptilles uftraffelige for hanz ferlighed i frnd. Э゙uba 24.

I $\mathfrak{y}$ ibu $\mathfrak{h a r}$ jfabt alfe Iing. - Staberbcerfet lag= ges til Grumb for den 2Gre, Priz og Magt, ber her tillegges Ser= $\mathfrak{r e n}$. „Sy ned din Bilje er de, og bled de jfabte." Gud bilde det faa, og alle Ting bled til; og bed den famme Magt opholdes og bebarez de.


## 5. Tkapitel.

 beffreven indoendig og ubvendig og forjeglet med fyo Segl.

Ser begnnder et nyt siapitel, men ingen ny Scene. Det famme Sin bifer fig endmu for $\mathfrak{A}$ poftelens anndeltge Die. Med ham, "iom fad paa Tronem", menes pienfintig Fraderen, da Spment frafz efter omitales fom "et Ram, ligefom flagtet". Den Bog, §obannes her faa, indeholot en $\mathfrak{A} \mathfrak{a b e n b a r i n g ~ a f ~ f l e r e ~ I i n g , ~ b e r ~ f f u l d e ~ f o r e g a n ~ i ~}$ Menighedens $\mathfrak{y i t i t o r i e}$ indtil Zidens (Ende. Yt han, fom fad paa Ironen, fyold den i fin Gpire baand betegner, at Gub alene bed, $\mathfrak{h b a d}$ der engang fat ffe, uoen forfandid han amper det tjentigt at aabenbare det for andre.
 bar iffle fom dore $\mathfrak{B y g e r}$; de beftod iffe af en 刃keffe jammenbunbne $B \operatorname{Blade}$, men bar fammenficiede af Bergamentitrimler (eller Strimler af andet Stof), lengere eller fortere, én eller flere fammentulfede. Desuangannde bemarfer We马len:
"We gamlez forbanlige Boger bar iffe fom bore, men de var Fulfer, eller lange '̉ergamentitnffer, Der oprufledes paa en lang Stab, faaledez fom man fuppig ruller op Siffetpier. Den her omtalte $\mathfrak{B o g}$, fom bar forfeglet med find Segl, bar en faadan. Sffe jaa at for= ftaa, at Mpoltelen faa alle Seglent paa en Gang; thi der laa jub Ruller $\mathfrak{m b e n i} \mathfrak{b v e r a n d r e , ~ e n t b e r ~ f a r l i g ~ f o r f e g l e t , ~ f a a ~ a t ~ n a a r ~ d e n ~}$
forfte aabnedes og rulledes uo, forbled den anden forfeglet, inotil dent ogfan aubnedee, og fan frembeles indtil den findende."

Dm jamme ©jenftand bemarfer Scott:, „Den faa ub fom en af flere ßergamenter beftanende Fulle efter $\mathfrak{D a t i d e n s ~ S t i f ; ~ o g ~ o m e n d = ~}$ ffijgnt man antog, at der bar ffrevet noget indeni, furnde man dog intet lafe, for Seglene bleo brubte. Den befandtes fiiden at indefolde ind $\mathfrak{B e r g a m e n t i f t i m i e r ~ e l l e r ~ © m a a r u l l e r , ~ f p e r ~ f a r l i g ~ f o r i e g l e t . ~ 5 a b d e ~}$ nu alle Seglene varet uberipaa, fan funde man intet gabe lait, for alle Eeglene bar brudte, men ned hbert entelt Eegl, fom bled opladt,
 yore Ubiembe at gave anthoet, at den beftod af find eller idetmindite af flere Dele."
$\mathfrak{B l o d m f i e l d}$ figer: "De af de gamle bennttede lange Bergament= ruller, fom nu talbes $\mathfrak{B o g e r}$, bar fietben beffrenne paa mere end én Side, den nemfig, fom unber Sprullingen bendte ind." Saaledes bar denne $\mathfrak{B o g}$ pift heller iffe beffrebet indoendig og ubbendig, fom Eaenningen $\mathfrak{i}$ ben almindelige Deverfatteffe giver at forifaa. „(Grotius, Qobman, $\mathfrak{F} u$ uller og anore," figer the Cottage Bible, "giengiber det faaledos: „Beffreben indoendig og ubvendig forfeglet". . ." $\mathfrak{y b o r}=$ ledes disfe Segl var anbragte fortlares tilitraffelig i foranftaaende Dro af Bester gg Ecott.
 parbig til at opluffe Bogen og brybe bens Segl? 3. Og ingen i Sintlen eller paa Jorben eller under Sorben formaaebe at opluffe Bogen elfer at fe i ben. 4. $O g$ jeg grab faare, forbi ingen fandes varbig til at opluffe og laje Bogen eller til at je i ben.

UDfordringen. - (Gud holder fan at fige dente $\mathfrak{B o g}$ frem for al Berbens $\mathbb{D i n e}$, og ent betbig (Engel, utbiblfomt en af hgi Rang og for Magt, trader frem fom en jerolo og opfordrer med
 Stryte ped at aaberbare GuDs fifulte 凡aad. 5vem er varbig til at
 $\mathfrak{T}$ auffed indrommer hele Elabningen fin 1 longtigfed og $\mathrm{U}_{\text {bardighed }}$ til at aabenbare Єfaberens Madoflutninger. "Sg ingen i $\mathfrak{j i m f e n}{ }^{\prime}$, iffe blot intet Menneffe, men ingen Stabning $\mathfrak{i}$ bimfen formanede Det. Wevifer iffe dette, at Englenes Ebne er begronfet ligefom
 bare det tilfommende? Da $\mathfrak{A}$ poffelen fan, at ingen tradobe frem for at aabne $\mathfrak{F o g e n}$, bleb han meget bange for, at ferrens æaobfut=
 fomme for $\mathfrak{D a g e n}$ ，og paa Grund af fine naturlige pmme Folelfer og fin $\operatorname{Dmjerg}$ for Menigheden grad han jaare．＂5ove langt er iffe de fra at have Johanne弓＇Sindelag，der hellere iøger Dplysining om alt andet end denne Bogs $\mathfrak{J n d h o l d}$ ！＂figer $\mathfrak{W e g l e t}$ ．
 traffende：„Dnbt bebaget bed den $\mathfrak{T a n f e}$ ，at Der intetfombelit $\mathfrak{B x j e n}$ fandteß，der funde forfta，aubenbare og fuidfomme be gudoomme＝
 Menigheden．Dente Mpoftelens Braad gavde fit Mdipring i Sjels＝
 bar fin egen ⿹erre．Yabenbaringen bled iffe ffrebent uden Taarer，ei beller fan man forjtaa den uden Iaarer．＂

5．Wers． $\operatorname{Og}$ en af be 2 （fiblte fagbe til mig：（Srad iffe！Ge，Ronen，fom er af Jubas Stanme，Davios $\mathfrak{R o b}$ ，Gar vunbet Seier til at opluffe Bogen og brybe bens inve ©egl．6．Dg jeg fã，og fe，midt imellem sronen og be fire

 goro．7．Dy bet tont of tog Bogen af hans bpite Faand，fom jad paa Tranen．

Solantez faar iffe grede lenge．（Bub gnffer iffe，at nogen Sundifab，fom er til Gam for hans folf，faf forholdez dem，men forger for，at Bogen bliber aabnet．Derfor figer en af be $\mathfrak{P e l d i t e}$ til
 Rod，har vundet Seter til at oplufte Boget og bryde dens ind Segl．＂Sborfor en af be 2 eflofe fremfor noget andet Bejen
 forbt de fom gienlofte habde ferlig §ntere弓je for alt，hoad der angif Menigheden Belfard paa Jorben．Srifus falde fer＂Equen af Jubaz Stamme＂．§oorfor faldez han en Qobe？og yoorfor figes Der af Jubas Stumme？－Det frrite fandinatignis for at betegne
 er den ogfa et pazfende Sindbillede paa fongelig Magt pg $\mathfrak{B a l d e}$ ． ＂ $\mathfrak{A F}$ Subas Stamme．＂Denne Bencemelfe er utbiblfomt hentet fra Wropetien i 1 Moj．49：9， 10.

Dadidz $\mathfrak{R o d}$ ．－Den，der bar Sprinbelien til Davidz Stilling og Batio og hrobede famme．Mt Danides Stilling farlig bar forud beitemt af Sirifus og jarlig ftottedes bed Kam，fan man iffe tbible om．Davids par forbilledet，Sriftus Modbilledet．Davids

 Trone." Quf. 1:32,33. $\mathfrak{D a}$ Sirifus fremtraadte $\mathfrak{i}$ Qinjen af Davids Mffom, idet han bled Menneffe, faldes ban pgiaa Davids Slogt og en Sbift af Sjaje Stub. ©f. 11: 1, 10; 2tab. 22: 16.
 fanledes er frempifilet, bar det ganffe ifin Droen, at det bled ham betroet at bryde Seglene.
$\mathfrak{F a r}$ bundet Seier. - Wiaje Srd antnder, at han bandt Fet til at aabne Bogen bed at feire $i$ en forubgaaende Samp. Dette jes ogian i de folgende Styffer af famme תapitel. Det næfte, der Fores frem, er Brift fore Barf fom Berbens Fortpler, at han ub= gion fit $\mathfrak{B l o d}$ til Syndernes $\mathfrak{F}$ orladelfe og Menueffets $\mathfrak{F r e l j e}$. Under denne (Sjerning bled han ubjat for Satans beftigite Mngreb. Men han blev beftandig i grifteffen, led תorjet弓 תoaler, opitod fom en Seierterre oner Doben og Graben og lagde i Triumf Grumbolden til Forlonningen. Derfor funger be fire lebende Sfabninger og de 24 2erdite: "Du er veroig til at tage $\mathfrak{B o g e n}$ og opluffe dens Segl,


Johames fuer op for at fe Qoben af Jubả Stamme og fer et $\mathfrak{L a m}$ midt imellem $\mathfrak{Z r o n e n}$ og de fire febende $\mathfrak{W a j e n e r}$ gi midt imeflem de yeldfte, ligefom fagtet.

Midt imellem Tronen. - Doboridge oberfatter bette faale ${ }^{2}$ : $: ~ „ D g$ jeg faa i Mellemrummet mellem Ironen og de fire Yebende Elabninger, bg midt imellem de 9 efidfe jtod et Zam." Midt paa Scenen ftod Faberens Trone, og i det aabne $\Re u m$ omfring den ftod Spmen, fremftillet midertidig fom et flagtet Zam. Rundt om dizfe ftod de Gellige, der bar bleben gjenlofte, forit de, der frem= ftilleder bed de lebende Sfafninger, derpaa de 9efofte $i$ den anden §reds, og tiffidit englene (11. Wers) i den tredje §reds. Sirfit $\mathfrak{B e r}$ ighed, idet han ftaar der fom et flagtet $\mathbb{Q a m}$, er Bjenftand for alle de helliges Beundring.
$\mathfrak{Z}$ igejom $\mathfrak{i l}$ agtet. - Woodhouje figer, efter et (Sitat $\mathfrak{i} \mathfrak{B a r}=$ ket Comprehensive Commentary: "Sen grajfe Tefft antyoer, at Lammet bifte fig med faret 5ale ligejom et Dfferonr, Der flagtes bed 9fleret." (Slarfe figer $\mathfrak{i}$ anledning af dette Motrnk: „Som om det var ifard med at blipe ofret. Dette er meaet marfeligh. Saa be=
 om han bar ifcerd med at uoghde fit Blod for Memeffenes Smber.

Dette tjener til ftor Beftnteelfe $\mathfrak{i x}$ Tont thi naar nogen fommer til Radens Irone, finder han der et Dfier rede, fom fan fremfores for Bub."


 Magt og fuldommen Bisoom, og det ded Birfningen af (bubs $\mathfrak{A a n d}$,
 Fuldfommentred betegnez.

Sg det fomog tog $\mathfrak{B o g e n}$. - Fortolere har jumbet det mening ibpt, at et Sam ffulde tage Bogen, og har fogt forffellige UDoete for at flare Banfeeligheden. Men er det iffe en belgrumbet
 fon eller det Brfen, ynem Sindbilledet giwloer, ogiaa fan tillagaes Sindbilledet feln? (Ex iffe dette ogiaa al Den brorflaring, Etedet behøber? Sammet er jo et Sindbille pe paa תriftus, og at Sififuß ffulde tage ent $\mathfrak{B o g}$ er iffe noget urimeligt; og naar fer ftaar, at $\mathfrak{B o g e n}$ blev tagen, tenfer man paa, at bandingen bled ubfort, iffe af Qammet, $^{2}$ men af den, hoem Sammet findbilledig fremitiller.
8. Wers. Sg ba bet hande taget Rogent, faldt de fire $\mathfrak{F y r}$ og be fire og tyo
 ßogelfe, fom er be Gelliges Bpnner. 9. Sg be fang en $\mathfrak{n y}$ ©ang og fagde: 下u er $\mathfrak{b a r b i g}$ til at tage Bogen og opluffe bens Segl, forbi bu er flagtet og gar med bit $\mathfrak{B l o b}$ fipht os til ( 5 ud af afle Stammer og Tungemaal og bolf og Slegter,
 Jor:en.
 faar man et Begreb om, hoad de forlofte have at gipre, der frem= ftilles bed de fire levende Sfabutitger og de 24 geridfte. Te har (buid=
 Bonner. Dette er en Sjemefe i Sighed med Breftermes Tjentite.

Scott figer: „Det er uigiendribeligt og flart, at de fire lenende Brefener tager $\mathfrak{D e l} \mathfrak{i}$ eller rettere anforer Qammets Titbedelie, fom Gar tipbt demt fil Gud, og bette bebijer uimodigefigt, at Der ned dette Sindrillede betegnes en Del af den gienlyite Menighed, iffe
 forffedfige MDtrnt."
I. Bartue bemarfer angaaende bette Eted: „Ianten er Derfor her, at de, dee $\mathfrak{i}$ Simlen fremfitiler Menigheden, de 2geldfe, der om=
tales jom "ßrafter", beffribes fom dem, der tjener i det fimmelffe Tempel for den Menighed, der endmu er paa Эorden, og ofrer $\Re \not \equiv$ gelie, medens Menigheden ligger i Bon."

Qajeren bil erindre, at Ypperfteproften under den gamle, for= billedlige Ijenefte habde mange Mrebjpelpere. Maar ni nu tenfer paa, at bi Ger fuer ind $\mathfrak{i}$ den himmelffe ఏelligoom, fan fommer bi frata fil den Slutning, at disie gjenlyite er bor ftore, bimmelffe
 jomt gientpite. פbad funde heller vare mere pasfende, end at frel= feren under fin proftelige (bjerning for Memeifeflegten bled asfifteret af nogle aldre Medlemmer af demre Slagt, hois hellige $\mathfrak{E i d}$ og pletfri Sarafter giorde dem ffiffede til at opreifes i det \$iemed? (Se Bemarfninger ober $\mathfrak{A f a b}$. 4: 4.)
$\mathfrak{B i}$ ded godt, at mange narer megen lloilje mod den Tanke, at Der i simlen er noget virfeligt eller legemligt, og vi fan forubfe, at de her fremfiflede $\mathfrak{U n f}$ fuelfer vil forefomme dem altior bogitadelige. $\mathfrak{F o r}$ at ftotte fine Waaftambe Ducler de gjerne ved, at Sproget er $\mathfrak{h}$ pift billedligt, og at man iffe fan antage, at oer $t \mathfrak{b i m l e n}$ er efler bar noget faabant, fom Johames beffriber. Bi foarer, al mmend Yabenbaringen happiag gior Brug af Billeder, faa forteller den Dog iffe fabler. J alt, hnad den beffriner, er der en Birfeltghed, og $\mathfrak{b i}$ forftaar Birfeligheden, faafnart bi faar en rigtig Solftitg af $\mathfrak{B i l l e d e r n e}$. Wi bed faaledes, at ben, fom $\mathfrak{i}$ dette Syn fibder paa Sromen, er Gud; han er virtelig der. Bi ved, at $\mathfrak{E a m m e t}$ er et Sinbbillede af תrifus; han er ogiaa virfelig der. 5oan opfor til Wimlen med et birfeligt Segeme, og yoem fan nagte, at han entoma har bet famme Qegeme? Saajand da nor ftore Ypperfteproft er et legemligt Bafen, faa maa han pgiaa hane et virkeligt Sted, hbor $\mathfrak{l}$ an tiener. $\mathfrak{D g}$ faajand de fire lebende $\mathfrak{B x f e n t e r}$ og be 24 2feldite reprafenterer dem, fom Siritus ubforte af Dodens Fongiel bed fin Epftandelfe og Simmelfart, hoorfor er be da ifke ligefa birfelige Slabninger mu i fimlen, fom ba de opfor til $\mathfrak{y i m l e n t}$

Sangen. - Den Kaldes ,en my Sang", my fandinnlignis,
 forfte, der funde finge ben, fordt de var be forfte, der Gled forloite. $\mathfrak{D e}$ falder fig Songer og ßrexter. $\mathfrak{J}$ hbilfen Forfand de er $\mathfrak{F r} \mathfrak{F}=$ fer, har bi allerebe fet: be Gialper Яriftus med hans proftelige (Sjerning. $\mathcal{J}$ famme Betyoning er De utbibliomt ogian $\operatorname{Ronger}$; fhi Srifus fibder med fin Fader paa hans Irone, og de deltager uben

Toid fom Gan Ijerre i den fimmelfe Reqjering med fieninn til deme Berden．

Deres forbentaing．— „Wi fat regiere ober Gorben．＂ llagtet be faatedes er gienlofte og ftaar omfring Bubs Trone for Sanntets $\mathfrak{U}$ \｛afm，der gienlofte dem，og omringes af den himmelffe （Engleffare deroppe，boor alt er uudigetig Werfighed，vifer deres Sang，at de forbenter en enduu gerligere Tilitand，naar jondonin＝ gent ftore ßorf engang bliver fuldendt，og de med alle buba forlaite fra alle Slagter ffal regiere over Jorden，Den foricettede $\mathfrak{M r b}$ ，be Gelligeß fiibfte og evige Ephoidafted．Rom．4：13；Gal．3：29；Eal． 37：11；Matt．5：5； 2 尔et．3：13；（5i．65：17－25；Mab．21：1－5．
 og Tarene og be 2efbite，og beres Tal nar tituinde（3ange situfinde og tuitube Giange \｛ufinbe，12．og be fagbe med hoi $\mathfrak{F g i t}$ ：Qammet，fom er flagtet，er prer＝ bigt til at amamme Magt og Migoomog Bisom og Styrte og litis og 2 （fie og Relitgnelfe．

Sentimmelife jelfigoom．－Sonr lidet Fegreb man dog har om det himmelffe Sempels Storrelfe pg §erligfed！I bette Sempel indfartes Sohamte ned det 4．Sap．Wegnndelfe gjemem den Dar，fom aabnedes i simlen．Wi maa erimore，at fan enomitis． og 12．Bers fluer ind $\mathfrak{i}$ jamme Sempel．$D_{g}$ nu fer han de bim＝ melffe $\mathfrak{b}$ rifarer：1）Munt $\mathfrak{o m}$ Ironen fitar De，fom fremftille马 bed de fire lebende Bafener．2）Dernait fommer de 242 2erdite． 3）Derefter fer Joharmes rurot omfring dem alle en Efare ai fim＝ nelffe Engle．5owr mange？⿹bor mange fan man bel antage，det bimmelfe Tempel rummer？＂Iitufinde Garge ₹itufinde，＂ubraaber Seeren．So dette Udtrnt alene har man 100 Millioner！Men fom om ingen Talitorreffe fumbe betegne den utalitge Mrengde，filfoier


 Dette var den Jorfamiting，Yohantes jaa paa bet Sted，fom er Midtpunftet for Uniberfets Silbedelie，hoor den underfuloe æaad＝ flutring til menneffets Gjenlosning fores fremad til fin zulbendelfe． Og ben，fom formemmelig bar Gjenfand for denne utallige，hellige Stares Iilbedelfe，bar Gude Ram；og hane Sins hovedhanding，der gioroe $\mathfrak{B r a b}$ paa Deres Beundring，bar，af gan ubgiob fit Blod til Det folone Menneftes zrelfe．Thi entwer Roft i gele den fimmelffe Swerfare deltog $\mathfrak{i}$ den $\mathfrak{L o b j a n g}$ ，fom bled junget：„Rammet，fom er

Dan．and Rev．－Danish－Norwegian． 28
jlagtet，er bardigt til at amamme Magt og 彐igoom og ßisbom
 jamling paa et faadant Sted！$\subseteq \mathfrak{g}$ ghilfen pagiende Sobjang til ham， jom，idet haut ubgion fit $\mathfrak{B l o b}$ ，bled en Sojepenge for mange，og jom i Ggenffab af wor ftore $\mathfrak{y}$ ）pperfteproft enonu $i$ Den himmelffe §elligom i Sraft af fit Blod treder frem for $\mathfrak{g}$ ． $\operatorname{Dg}$ for bemme ophyiede Forjamfing maa fart bor Sarafter og vort $\mathfrak{E i d}$ tiliidft propes．ફ̧and vil da gipre da ffiffede til at beftaa $t$ benne grundige Frove？5uad vil ba fexte da iftand fil at opfan og tage ßlads blandt Den inndefrie Sfare i Simlen？Det fat frift Blods uen＝ delige Fortjenefte，der fan renfe os fra al Bejmittelfe og giore oz jfiffede til at betrobe Bions hellige Bjerg！boilfen uendelig（5udz Raade，der tan berebe oa til at taale hanz 5erlighed og give os $\mathfrak{F r}$ modighed tif at fremtrede for hans qufigt med obervettes $\mathfrak{f r n d}$ ！

13．Wers．Og 的er ©fabning，fom er $\mathfrak{i}$ §imlen og paa §orbert og unber


 bam，jom lever i al（Fvigheo！
（Enten Bexden．－ $\mathfrak{F}$ 13．Bers har man en Browe paa noget，ber happig forefonmer $\mathfrak{i}$ Sfriften，nemlig at et Bionezbro intonnes ubenfor den fronologiffe Sroen，for at en tidigere erflo＝ ring eller §yentyontug lan føre til fin Slutning．J̌ foreliggende Tilfaloe er ben sto，ba zorlowingen er fuldendt，fremftillet paa Forlyand，fom om dent var tommen．§ 10 ．̉ers habde de fire le＝ bende $\mathfrak{B a j e n t e r}$ og de 24 距lofte fagt：„Bi fal regjere ober Jordent．＂ Mu føres ßropetens Iante frem til benne sio．（5fter at ben vig＝ tigite かandlint i Sirift Midlerembede for Menneffet var blevet ncent－lloghdelfen af hans $\mathfrak{B l o d}$－funde intet være naturligere， end at Sinet for et $\mathbb{D}$ leblif fulde fremftille ben $\mathfrak{x i d}$ ，Da de herlige Birtninger af det Berf，der mu bar beannd，ffulde blibe fuldbragte， de gjempfteß Ial blive fuldt，Berdenaaltet blive befriet fra Synd og Enndere， $\mathfrak{o g}$ alle fornuftige Slabninger lobprife（Gub og $\mathfrak{L a m m e t}$ ．

Det er frugtealpit at foripge paa at ubthbe dette om Menigheden i Dens midarende Stilling，fom de flefte fortolfere gipr，eller om noget $\mathfrak{Z}$ ibspunft $\mathfrak{i} \mathfrak{F}$ ortiden，fiben Gynben fom ind $\mathfrak{i}$ Berden，ja enoog fiben Satan falot fra fin hate Stilling fom en Snfets pg Rjerlighedens（Engel $\mathfrak{i}$ 5imlen．Thi paa den Sib，hoorom Sohan＝

uben nogen Unotagelfe fin Tak og Wriz til (Gud. Men taler man blot on bemue Berden fra Falbet $\mathfrak{a f}$, faa har Borbatbelfer iftedetion Sobprianinger baret ubthode mod (5ud og hans Trone af de aller= flefte af our falone Slregt, og faaledes bliber bet, faalange Ennden herifer.

Man finder derfor ingen $\mathfrak{W l a d}$ for de Beaibenheder, Johantez her beffriber, mebmindre man i barmoni med obentebonte Stand=
 fommet, og be hellige begbmber fin foricettexe Regjering paa Jorden,
 10. Ber弓. Set fra bette Stanopuntt er alting tyoeligt og harmoniff.
 Dan. 7: 27; 2 ßet. 3: 13; \{ab. 21: 1. Bed dente Spitandelfe,
 5), fafal de ugubelige obergines til æortabelie. 2 ßet. 3: 7. Da falder Sid ned af §imlen fra (5ud og fortcrer dem ( $\mathfrak{T}$ ab. 20: 9), og demme Sld, der foraariager de ugudelige fordarbelfe, er ben famme, fom fatelter og renfer Jorden, fom man fer af 2 ßet. 3: 7-13. Wa bliber Symo og Syndere ubryodede, Эordent blider rent= fet, Frorbandeffen med alle dent onde Folger jibinder for ebigt, de retfardige ftat "itimue jom Solen i fin ₹aderg Rige", og fra et rent

 Sboblobn, hbori utallige Starer, bebarede bed den naadige Gubs Magt, ffal brande og baande fig i uubfigelig og ebig Pine. $\mathcal{F}$ Deme glade frybefang er ber ingen Sladz for de foropmtez flurrende $\mathfrak{M l a}=$ ger og faablole Jammer, ei hefler for Deres そorbandelfer og Befpot= telfer, der finder go lider paa et Sted, hoor ingent Straale af $\mathfrak{y a n}$ nogenfinde fan trange ind. Enfber Sprorerē æøft er forftummet $\mathfrak{i}$ Doden. De er bleben opbrendte med Rod og Grene, - Gatan og $\mathfrak{a l l e} \mathfrak{h a n z ~ S i l h a n g e r e , ~ B e d r a g e r e n ~} \mathfrak{g}$ de bedragne. Mal. 4: 1; 5eb. 2: 14. De er forpumbne i $\mathfrak{H g}$. Sal. 37: 20. De er opbrande fom Mbner i §lden. Matt. 3: 12. De er bleben tilintetgjorte, iffe fom Stof, men fom bebidfte og formuftige Stabninger; thit de ffal porde jom de, der iffe bar beret. Dbad. 16.

S Dente Sobjang ophpies og prifeß Rammet lige med Faderen, fom finder paa $\mathfrak{I r o n t e n}$. Yortolkere har med for $\mathfrak{F n f t e m m i g h e d}$ grebet Dette fom Bebiz for, at Griftus opritrelig maa have hant lige $\mathfrak{I i l}=$ varelfe med Faberen; thi ellerex, figer de, ydede man her en Stabning

Den Silbedelfe, Der alene fan tilfomme Sfaberen. Men bette fintes iffe at vare en nobbendia Slutning. Sfriften antyder Hlarlig, at
 iffe var Ziffaidet med fraderen. Se $\mathfrak{U}$ mmarfningerne ober $\mathfrak{A l a b}$. 3: 14, goor bi har vift, at Sxiftus iffe bar et ffabt Bajen. Men pan famme sid jom han iffe har en lige enig Tilbarelfe med faderen, faa begnder hans Tilbærelfe fom Faberens enbaarne Søn alligebel forud for hele Staberbcerfet, jaa at han $i$ beme ⿹enjeende er og
 iffe Faberen beitemme, at man fulbe nde et fadant $\mathfrak{B x j e n ~ l i g e ~}$

 gnilfen Silbedelfe tilfommer ham, og far endog befalet, at man fal tilbede ham, fonilfet iffe bilde have beret noboendigt, deriom han Kabde babt en lige ebig Tilbarelfe med Faderen. תriftus figer felb

 har hoit ophoiet lyam og fijanfet ham et Mam, fom er ober alt Rami. Fif. 2: 9. $\mathfrak{S g}$ faderen figer felo (5eb. 1: 6): "Dg alle
 mu er Gjenftand for Tilbedelie lige med Faderen, men iffe, at han med ham oprindelig far lige evig Tifoarelfe.

Joet $\mathfrak{P r o f e t e n}$ tommer tilbage fra den herlige Scene, fom han i 13. Bers i Tanferne har Docetet bed, til det, Der foregaar i Den himmelfe helligoom, horer han de fire lebende Sfabninger ubraabe: Y̌men!


## 6. Ikapitel.

1. Bers. Og ieg jaa, at Rammet aabrebe et af be fyv §egh, og jeg hiprte et af be fire $\mathfrak{D y r}$ fige fom med torbeuxpit: fom og fe! 2. Dg jeg faa, og fe, en fuio §eft, og ben, fom fab paa bert, bavbe en Bue, og der blev givet gant en Rrone, og ban brog $\mathfrak{d o}$ jeirenbe og for at feice.

Efter at Gabe taget Bogen ferider Sammet frate til at aabue Seglene, og ghoftelens Spmarfiombed hentedes pan bet, fon feer under hbert Segt. Iallet fob betegner, fom oftere vift, $\mathfrak{t}$ Striften Det fulbende og fuldtomme. De fin Segl omfatter berfor bet gele
 nting. $\mathfrak{A l t}$ fige berfor fom enfelte, at Seglente maaffe betegner en Freffe siforagelfer ned til Ronftantins Dage, og de fob Bafuter nof en Focffe fra den Tio af og frembber, tan iffe vare rigtigt. $\mathfrak{B a =}$ funerne betegner en Raffe Beginenfeder, der ffer jamtioig med Begi= venbederne under Seglene, men af en ganfe anden $\mathfrak{A r t}$. (En Bajun
 feal finde Sted inden Statafamfundene $i$ ben evangelife Iid. Seglene betegner Begivenheder af en religins $\mathfrak{A r t}$ og indeholder Rirtent §iftorie fra den friftre Zidaregning 彐 Begundelfe til Srift תomme.

Fortoffere har baft Spørg玉̈maal ont Den Maade, gborpaa dette fremftitles for $\mathfrak{U}$ poftefen. Bar det fur en ffreben Beffriveffe af $\mathfrak{B e g i b e n h e d e r n e , ~ D e r ~ o p l a f t e s ~ f o r ~ h a m , ~ e f t e r f o m ~ d e t ~ e n e ~ S e g l ~ e j t e r ~ d e t ~}$ andet oplodez? (FMer bar det en billedig Fremitilling af be Begi= venbeder, Bogen tadeholdt, fom han fif fe, efterhbert fom Seglene bled brubte? (Eller bled det fremfillet fom et Sfuepil paa en Scene
for hank Sie, idet de forfteflige medoirfende traadte frem og filllede fin Rolle? Barnee ftiller fig afgiørende til Bunft for den Mening, at hant faa det $\mathfrak{i}$ Billeder; thi han mener, at en blot og bar Beffri=
 han faa, medenz en fremftilling jom paa Scenen ingen Forbindelfe fan have med Geglenes Dpladelje. Der er imidertid to bigtige Sndbendinger mod Dr. Barne弓 Smımaade: 1) Bogen ffulde inde= golde fun Sfrift paa jubfiden, iffe fremfillinger i Billeder; og 2) Sohamues faa de ßejener, der optraadte $i$ de forffellige Scener, iffe froftede ubebrgelige paa 2 Rerredet, men lebende og bebagende fig og optrcedende birfiomt $i$ de dem andifte Moller. Den Syns= made, der forefommer os rimefigit, er, at $\mathfrak{B o g e n}$ indeholdt en $\mathfrak{B e}=$ retning om Begibenheder, der falde forega, og naar Seglene bleo opladte, og Beretningen fom for Syiet, blen Scenerne fremftillede for §ohames, iffe derved, at han lefte Beffridelfen, men derbed at en æremitilling af, hoad ber i Bogen ftod beffrebet, i lebende Sraf bled frembold for hatz fißlelige Blif paa Det Sted, hoor alt $\mathfrak{i}$ Birfelig= heden faulde forega, nemlig paa $\mathfrak{J}$ orben.

Det forfte Snmbol, en hoid 5eft og $\Re$ ntteren, fom forer Bue, hom ogiaa en Srone ffiontes, og fom gaar frem jeirende og for at feire, er et pajifude Sindiflede paa (5vangelitet Triumf itenne Tids= alders forfte $\mathfrak{A t a r h}$ ubrede. $\mathfrak{U t}$ beften er hotd betegner, at $\mathfrak{T r o e n} \mathfrak{i}$
 frem fetrende og tif end nderligere Seire, er et Tegn paa den Mid= fiarhed dg den frengang, hoormed Sandfeden ubbredtea af dens forite Sjenere. Man har herimod indoend, at man fffe godt med faadanne frigerffe Sindbilleder fan betegne Sififi Sjenere og Enan= geliets Fremgang. Men funde man finde bedre Sindbiflede paa Sriftenommens Barf, da det ffred frem fom et angribende Brincip mod det uhnre bildfarende Syftem, howrimod den $\mathfrak{i}$ Begnndelfen maatte ftribe? Fntteren paa §eften fprcengte frem, - hborben? Wans 5berd var ubegranjet, Evangeliet giald al Berden.
3. Wers. $\mathfrak{D g}$ ba bet aabnede bet anbet ©egl, hrate jeg bet andet $\mathfrak{D y r}$ fige: fom og fe: 4. Og ber ubgit en anben қeft, fom var rob, og ham, fom fab paa ben, blev bet givet at tage freben fra jorben, og at be ffurbe flagte goer= anore, og ber blev gipet ham et fort Eparb.

Sbad man bed diafe Sumboler forit fanhæube lagger Marfe til er $\mathfrak{D e f t e n e s}$ forffellige Farbe, font fandibnligut ffal bere af Betnd=
Konfantins ©riumfbue.
 Renhed paa den Tid, naxbite Sindbillede daffer, betegmer dent anbent rabe Farbe, at Den oprindelige Henfed paa Deme sio begnmote at gaa tabt. Hretfardighedens Ђemmelighed virfede allerede i Bantus
 allerede faabint bejmittet, at Sumbolet maatte veffle zarbe. Bitiofa= relfer begnmote at opitaa; Werosfighed trangte ind: Sirfemagten fogte
 deraf. Dente Sidsaand nanede maafe fin jobide i fionfantina Dage, Den forite fanfalote friftne Seifer, hois Dmbenderfe til friften= dommen af $\mathfrak{M o z h e t m}$ fette til 323 ef. Sr. (Ecclesiastical Commentaries.)

Sm Deme Weridde bem@rfer Dr. Mice: "Sen fremtrader fom en berdsitg Iid, en §irfens og Statens forening. Fonftantin hjalp (Seiftlighenen og giorbe fig den forbunden. San forfattede Rove for Menigheden, fammenfaibte §itfemadet $\mathfrak{i}$ Micea $\mathfrak{o g}$ uomarrfede fig forltg bed dette Soncil. sionfantin og tffe Eumpeliet havoe den 2ere at neorive be hedenffe Templer. Staten hatede 2 erent iftedetfor Sirfen, תonftantin fattede Beflutninger Cigeober干or enfelte Bildfarel= fer og priftes derfor, ment tillod Fortifettelfen og Subjorelfen af mange andre Bildfarelfer, og at nogle vigtige Sandheder bleb mod= fagte. Indbbroes Stridigheder opftod, og naar en my Seifer befteg Groment, fturtede Geiffigheden faa at fige frem for at binde fom for fine Sxrinteresifer. Mowheim figer om derme ßeriode: „Der herfitede ftadig תrig og luro.""

Dente Iingenes Tilfand forer goot til Seerenz Sro, at Magt bar givet $\mathfrak{h a m}$, fom fad paa 5eften, "at tage Freden fra Jorben, og at de ffulde flagte hberandre, og der hleb givet ham et ftort Suaro". Den Tide fritendom habde befeget Ironen og bar det borgertige $\mathfrak{B x}$ Dé̆ Tegn.



 $\mathfrak{O l}$ en og $\mathfrak{B i n e n f}$ fal bu iffe gíne Gfabe.
 Modjetning mellem dette Sindbillede og det forfte! (Fn fort beft netop det modjatte af den hyide! ©Stort Morfe pg fexelig forbor= velfe inden Menigheden maa bemte Tids Sindrillede betegne. 5bad
der flede unber det andet Segl aabnebe Beien for den Iingenes $\mathfrak{T i l}=$ ftand, fon her ffildres. Siden mellem Sonftantine Regjering og Wavedommetis Sprettelfe i 538 ej. Mr. fan man med Rette betegne font Dent, hoori de mortefte Bilbfarelfer og den grobefte Svertro
 paa Romfantins Dage, figer Mozheim:
"De taabefige fantafifoftre, fom 5engivented til den platoniffe Filoipfi og folfelig midede Meninger habde bragt Starjtedelen af de friftne lerde til at antage for תonftantins $\mathfrak{T i d}$, bled $\mathfrak{n u}$ beftnrfede, ubvidede og forffipmede paa forffeflige Mander. Syerfa fired fig den overbetteß $\mathfrak{y}$ biagtelfe jor hedengangne §elgener, de taabelige Be= greher om en oiz 3 jl , fom fulde renfe De afoødes Ejole, noget, der tul fif Sberfaand, og jom man oneralt funde je aabenbare Segn
 delfen, noget, der $\mathfrak{i}$ Tidens $\mathfrak{Z a b}$ majten ganfe tilintetgiorbe den friftne Refigion eller $i$ det mindite forbunflede dens (hlans og forbernede deng fande Bejen paa den beflageligite Maade. (En uynre Masfe Suertro fom gradots iftedetfor fand Religion og xgte (Gubsfrygt. Deme itngge $\operatorname{Dmbcltning~fred~fig~fra~mange~forftiellige~} \mathfrak{H a r j a g e r}$. (En latteritg Jover for at optage nye $\mathfrak{A n f f u e l f e r , ~ e n ~ f o r t j e r t ~ S y i t ~ t i l ~}$
 onrfelfe, famt ben taabelige Tubpielighed, Fonlf i afmindelighed har for en naragtig og prunfende religios Tjenefte, - alt bibrog til at opfore et Dertroens Serredomme paa Siffendomment Ruiner. Derfor foretog man ynppige Silegrimefarter til det bellige Sand. og Martnremer Grabe, fom om man ber alene fumbe erfberbe fig
 forft Sbertroen, fom ingen (brenfe fjender, havoe faaet flappe $\mathfrak{I}$ øi= ler, forbgedes taabelige foreftillinger og unyttige Ceremonier mang= Foloig neften hoer Dag. Wele Masfer Stob og §ord fra Balaftina og anbre marfelige Steder, fom antoges for hellige, jendtes om jom de fraftigite Gixelpemider mod onde $\mathfrak{Y}$ ander $\mathfrak{B o l d}$ og jolgtes $\mathfrak{g g}$
 goorbed beonitgerne itrcebte at forfone fine Guber, optoges $\mathfrak{n u}$ i den frittefige (bubstienefte og feiredes paa mange Steder med for Pomp og Stas. Den Underfraft, man fordum hande tillağt hedenffe Iempler og deres Renfelfer, deres (buders og 5aloguders Bitledtotter, tillagde man $\mathfrak{m u}$ frithe Sirler og Band, fom bed vißfe Bonneformufarer bar indotet, famt Billeder af bellige Maxnd. Samme forret, fom fortt=
nawnte møo under §edenffabets Morfe, overførtes paa fidfthobute under (Gbangeliets Qus eller forere under den Dvertroens Sfy, foin
 bar meget almindelige, ei helfer bar ber endm nogenjombeft $\mathfrak{B i l l e d}=$ ftotter, men pan janme Tid er bet ligefa utbibliomt jiffert fom urimeligt og uhbrt, at Marturdyrfelfen gradnis formedes efter de religionstienfltige §andlinger, fom ubførte马 ligeoverfor (Guberne for Srift $\mathfrak{R o m m e}$.
 Stilling paa denme sid jer man bed en Smule Dmtanfe let, gnad Sfade $\mathfrak{R i r f e n}$ led under den Fred og Tribiel, Romitantin forfaffede den, pg bed ben ufloge Maade, hoorpaa man Ioftede de forifjellige $\mathfrak{b o l f f f l a g}$ til at antage Enantgeliet. De fnebre (Branfer, bi $\mathfrak{i}$ denne Wiftorie far fat $\mathrm{o}_{3}$, forfindrer og fra $\mathfrak{i}$ det bide og brede at fremfitle De ulyffelige Wirfninger af den nu almindefig ubbredte Seertroes fremgang og forbærbelige Jndflydelfe."
$\mathfrak{Y}$ tter figer ban: „(En bel Bog faulde fil for at opregne al den Svig, fredige Slyngler med selo poede for at ifuffe de ubidende, da den fande Religion noften felt bar buffet under for en oprorende Devertro." (Moz̆hetms Ecclesiastical History, 4. \{arf., 2. Del, 3. ภap.)

Dette llodrag af Moshetm indefolder en $\mathfrak{B e f f r i b e l f e ~ a f ~ D e n ~ S i o n , ~}$ fom dreffes af det tredje Segle forte 5eft, og det foarer moie til
 Sififtendommen, og hoorledes paa famme Tio det faffe $\mathfrak{B a j e n , ~ f o m ~}$ endefig forte fil Pabedommeti Dprettelie, Gurtig udfredte fig i bele fit Dmfang og moontedes til hele fin beflagelige fuldommented i Form og Stnrfe.
 med borgerfigt Befde hos dem, Der fom til $\mathfrak{i}$ Regjeringen at jorbalte den uopbende Magt, famt at denne bilde giøre fororing paa Æet og Magt til at bomme $\mathfrak{i}$ Stat jom $\mathfrak{i}$ Sirfe. Dette gjalot bland Romer=
 fficenfede Romerbifpen den famme Dommermagt." (Mzillerß Lectures, s. 181.)
 for en $\mathfrak{D e n a r i e}$ vil fige, at Mentghedenk Renmer ftulde blibe ibrigt

ffulde blive Fidens raadende Mand；thi for Benge fulde de fomme til at bille ffille fig bed alt．＂（Samme．）

Dijen og Binen．－＂fermed antyoes Mandens，Irdens og Sjarlighedens Maade，og der var for fare for at fade diafe under faa meget af den berdelige Mands Jndflydelie．Det befraftes ogiaa af alle $\mathfrak{g i t i t o r i f e r e , ~ a t ~ M e n i g h e d e n s ~ I r i b i e l ~} \mathfrak{i}$ bisfe Dage ablede den farbervelfe，fom endelig fluttede med frafaldet og med，at de antifriftelige Wederfaggeligheder oprettedes．＂（Samme．）
 til en Denarie og figer：＂Eljen og Binert fal du iffe gipre Stade＂， iffe lyder fra nogen paa Jorden，men midt ud fra de fire lebende Befener，－et Segu paa，at omend Wjordenz Underhgrber，Srifti Mabntjenere paa Jorden，ing̣en Dmfu habde for fin Wiord，lod Dog iffe berren dem huendiet i demte morfe sid．（5n Roft lyder fra Simlen－han orager Dmiorg for，at Beroatighedent Mand iffe i den（Grad faar Dverhand，at firiftendommen helt gaar tilgrumbe，－ at Dljen og Binen，dent agte Bubfrigtigheds Maabegaber，iffe helt forfpinder fra Jorden．
 fige：反̂om og fe！8．Og jeg jaa，og fe，ett bleggul beif，og den，fom fat paa den，bans shan par $\mathfrak{D}$ ben，og helvebe furgte med ham，og ber blev givet gam Magt over Sierbebelen af Sorben til at ifjeffita med Spard og med 5anger og med Weft og ved jorbents pilde 5yr．

Demue befts farbe er marfelig．Den Koide，rade og forte Weft $\mathfrak{F}$ arve i foreganende 家ers er naturlig，ment ent bleggul iffe．Det oprindelige Drd betegner ben＂blege efler gulagtige Farve＂，man fer hos fafmede eller ingelige Blanter．（5n beinuberlig Tingenes $\mathfrak{T i l}=$ ftamo i Ramfirfen maa betegues ded dette Eindbillede．Fntteren paa deme heft faldes Doben，og Selvede（ädns＝Dodzerget）følger med $\mathfrak{h a m}$ ．Dodeligheden paa bente Iid og nedigiennem or faa for，at det fer $\mathfrak{H D}$ ，fom ont＂Fobens blege $\mathfrak{F o l f "}$ bar fomme paa $\mathfrak{F}$ orden $\mathfrak{o g}$ fulgte ben herjende Magt i Sporet．Man fon neppe tage feil af den Sid，dette Segl gialder，Den Tid nemlig，da Pabebceldet woede fit fambittighedslofe，utpilede ふerredømme med Forfolgelfe，fra om＝ Ering 538 ef．Sir．，indtil Reformatorerne begundte fin（5jerning med at blotte wabebajenets $\mathfrak{F}$ prdcervelfe．
＂ $\mathfrak{O g}$ der bled gibet ham Magt，＂－ $\mathfrak{h a m}$ ，ben Magt，ber frem＝
 Med Fijerdedelen af Jorden menes utviblfomt det Randomrande，
 $\mathfrak{G u g e r}$, Beft (d. b. $\mathfrak{f}$. en eller auben Plage, der volder Doben,
 Jordenz bilde $\operatorname{Dyr}$ er Billeder, der betegner de Midler, howr= ved Babebaldet har ifjeeffanet finte Marturer, af hoiffe $50,000,000$ idetmindite fra deta blodige glter raber om 5rebr.
9. Bers. Og ba bet aabuebe het femte Segl, faa jeg under Mteret bereß Siale, fom var myrbede for (subs Drbs Sfyld og for bet Bibuesburbs ङfylb, fom be havde. 10. Sg be raabte med boi figit og fagbe: 5erre, bu hellige og
 fom bor paa sorben? 11. Og ber blev givet bem, hoer face, lange bube Sijortler, og ber blev jagt til bem, at be ffube buite enbmit liben Tio, indif Tallet af beres Medjemere og beres brobre, jon berefter falibe igielfaaes, lige= fom be, bled fuld.

Under bet femte Seal fremfitles Marturerne; de raaber ont Sown og erholder hbide Silcoder. De Spargmaal, her ftrate opitaar, er: Deffer dette Segl et ¿idarum? J faa fald hoilfet? Suor er Det $\mathfrak{H} f t e r$, goorumber disfe Sjele bled jet? 5uad er biafe Ejale, og t hbilfen §ilitand er de? Suad nil deres 凡aab om 5abon fige?
 entiden Iid? Sa gad betegnes der ned, at deres Broore ffal ifjel= flaaes ligefom de? Waa alle disfe Sparanmal tror bi at funne fimbe et tilfredjftillembe Suar.

1. Det femte Segl doffer et tidsurm. - Det innes rimeligt, at dette Segl fom afle de andre Doffer et Tidanjint, og man fan iffe tage feil af deth Betnoning, Derjom man blot har fundet den rette Blads for de foregaaende Segl. Foblger man Pave= forfolgelfernes Tid ned tgiennem, faa man den Tid, fom dette Segl omfatter, begunde, da Feformatiomen begumbte at undergrave det pabelige antifriffelige Syftem og at hemme ঞomerfirfens forfolgende Magt.
2. 彐Iteret. - Dette fan iffe betegue noget $\mathfrak{A l t e r} \mathfrak{i}$ Simlen, oa bet flarlig er det Sted, yoor ncente Sfre oar bleben ifjelflague, Sfferalteret. Ђyerom figer Dr. M. (5larfe: „§ Sunet faa han find= billedfig et Muter og berumber deres Sixle, der par bleben myrdede
 berthed. De fremfillez fom nulig murbede Dfre for Mffuberi og Deertro. Ulteret er paa Jorden, iffe i gimlent." (Fn Befraftelfe paa dente Synamade har man deri, at Johannes fer,
$\mathfrak{h o a d}$ Der foregaar paa Jorden．Sjælene fe马̉ under M（teret，netop fom Sfre，flagtede paa det，fyiz Blod maatte finde ind under det og de felo falde ned ved deta Side．

3．Sjalene under alteret．－Deme Fremftilling be＝ tragtes gierne fom et frerft Bedis for $\mathcal{Z}$ aren om de oødes bebidjte Iilfand，frigjorte fra fine Segemer．Ђer，paaftaaes det，fer Sohan＝ meß Sjofe frigiorte fra Regemet，og de var fig beviofte og havbe §undfab om，hoad der gif for fig；thi be raabte ont Srebn ober fine Zobfalgere．Denme Fortolfning af bette Striffited lader fig af flere Grumbe fffe forjoare．1）Den populare Fortolfuing fremfiller diaje Sjale i fimlen；men det Diferalter，的orpan de bled ifjelfagne， og under hwiffe de fanes，tan iffe vaere ber．Det enefte alter，man

 $\mathfrak{H}$ ter aforig bled bernttet til Sfringer．2）Det maa ftobe etgoert Merneffes forefilling om den bimmelfe Tilftand at ternfe fig Sjexte i bimlen indeluffede utber et Mlter．3）Ran man antage，at

 Iiffreothed og $\mathfrak{R o}$ ，intotil §renten kommer ober Deres fiender？ Sfulde de iffe fuatere fryde fig ober，at Foriglgelfen løftede baanden imod dem og fanledes fremfandte deres Mode med fin Forlpier，for
 Den populere Synanaade，fom fremftiller di弓fe Sjale i 5imlen， fremftiller enobibere paa famme Iid de ugubelige i Jibiøen vribende fig i ubeffinelig Sonl lige for den Kimmelfe Grerifare马 Dine．Dette paaftant man，at Signelfen om den rige Mand og Zazarus（ $\mathfrak{Z u f}$ ． 16）bebijer．Men de Sjecte，der fremftifles under det femte Segl， var blebelt $\mathfrak{i b j e l f l a g n e}$ under bet foregaambe Segl，flere Snefe $\mathfrak{H a r}$ ， ja de flefte af bem endog flere Sunbrede $\mathfrak{M}$ ar for．Det er uomtbifte＝ figt，at Deres Forfolgere alleiammen bar borte fra wandingent Stue＝
 for Marthrerneß Dine，og dog raaber disje til Gud，fom dm De bar utilfredie hermed，fom om han tobede med at tage 5own ober deres Mordere．Suilfen itørre 5cebit funde de bnffe？Efler om deres かriplgere endmu lebede paa jorden，maatte de bide，at de inden nogle faa $\mathfrak{H a r}$ i det hatefte bilde faa ßlads med den uhnre Mangode，ber daglig valtede ind giennem Dpont Fort til \％ammerens Werden． 5 m man antager noget faadant，ftilles deres erffoardighed iffe i


 Sted urigtig; thi den alle flane den anden ibico.

Mren, frembolder man bidere, bisfe Eiale man bere fin beviofte:








 gende Teff, raabe, wom at det berned benifter, at be var fies bevisite.

 til at ajare folgenoce smbummelife , Whan man itte antenge, at

 er findobilledig. (6i feller man man antage, at be formettone a formormede i sinten bittelig̣ rabler on siom one bem, fon forn=
 der vedfommer jorden; men man fan med sette af dette flatte, at be

 Boldmanden loar lig̣fan meget at fragte af bell guboummelige
 fom lyuer Bomer og bieminger med berm." (Notes on Ruv. 6)

Bed fandame Eteder fom foreliggende vidodes Saferen of det almindelige Wegreb, fout tillegges Droct "Eiol." Wi Dette Dros
 berembe Gfriftfted taler om at umatericlt, uinuligt, wowneligt *apen

 det tilbage, dor. Meen fantedes fon Droet forefommer i ben oprin= delig hebraiffe eller graffe Tefft, fan mum ifle i noget rilforde finde State for en fabdan Betponitus. Droet "Ejor" betemer fom

gixider be bpbe fom de lebende, fom man tan fe aj 1 Moj. 2: 7, bobr Sroet Ledende iffe habde behonet at ftaa, jaafremt Sinet wadjfillelig er forbundet med Sjolen, ligejaa af 4 Mof. 19: 13, $\mathfrak{h o w r}$ den Sebraije Sonfordants lœjer: „en døD马 Sjal". (Endoidere beder disje Sixle om, at deres $\mathfrak{B l d}$ daa blive hamet, noget man iffe fan antage, Sjexten har, naar den or umateriel, faaledes $\mathfrak{f o m}$ den ajerne opfattes. Gfter bor Menting betegner Drdet "Sjale" her fimpelthen de Marturer, der var bleben ifjelflagne, idet man bed en Smffriming, iftedetfor den hele Berion, fatter deres Sjole. For Johamues fremfitiledes de, fom om de bar bleben thjelffagne paa det padelige $\mathfrak{G l t e r}$ og mu laa bode under famme. Ie lebede bizjelig iffe, da Johames jaa dem mber det femte Segl; thi han omtaler dem atter med naften famme Drd og forififer os, at den forfte (6ang, de lebede efter fiut Martyrdom, var bed de retforbiges $\bigcirc \mathfrak{D}=$ ftandelfe. Stab. 20:4-6. De laa der fom Sife for pabelig Bold og Blodtarjt og raabte fil Gut om Sawn paa fanme Maade, fom Whele Blod raabte til ham fra Jorden. 1 Mpoi. 4: 10 .
 tifoets paa deres Raab: "yoor lange truer du med at bomme og at Gremue vort Blod . . ? ?" 5uorledez bar det? - Te var gangut i Droen paa den ffombigite Mande; man havde fremitillet deres Sid fom alt andet ent det, det buteftig bar; der bar faftet ©muda paa deres gode Savn og Rygte; Deres Bedcegrande blev mistudede; Deres Mame vancerede; man havde baffet Deres (brav med Sfam og $\mathfrak{F o r}=$ jumedelfe fon den, der gjemte de nedrigfte og foragteligite Berfoner马 bancrede Stab. Romerfirfen, fom dengang beftemte de fornemfte $\mathfrak{F o l f e f l a g s}$ Mentuger og Steminger paa Jorden, fparede ingen Mpie for at gione finte Dire til en Reojel for aft $\mathbb{B j}$ jod.

Men Reformationen begbnote fin Gjerning. Man begundte at indje, at bet bar Sixfen, fom bar fuld af Fordarnelje og llhaber= lighed, medens de, ober hbem den udgite fin $\mathfrak{B r e d e}$, bar de fromme, rene og hellige. Dette Bark fif Fremgang blandt de meit oplyite $\mathfrak{F o l f}$, Sirfens $\mathfrak{R y}$ Dale de, medens Martnrernes tog til, indil man fif Dineme helt op for den pabelige Bederftnggeligheds Forbarbelfe, og det hele gruelige Uorfen traade frem for Berden $\mathfrak{i}$ al fin Uret= frorbigheds Møgented og Waglighed, og Martnernte bled remjede i
 lige Rirfe havde foringt at begrade dem. Da fif man fe, at de $\mathfrak{h a b d e ~ l i d t , ~ i f f e ~ f o r ~ f i n ~ N e d e r b r a g t i g h e d ~ o g ~ f i n e ~ f o r b r y d e l f e r s ~ s f y l o , ~}$
men „for Guda Dros Sfylo og for det Bione马buros Sfylo，fom de bar．＂Su jang man deres Bris，beutorede Deres Dyber，berømmede Deres Mod，hacorede derez Manne og hold dere＂Minde itiar （5rindring．Sajaledes fit enthor af dem hbide ßlceder．

5．ほndmuenlidentid．－Romerfirfens grujonme $\mathfrak{B a r f}$ horte Dog ingenfumbe op，felo efter at Reformationsperfet havde fpredt fig bidt og flauet fafte Moroer．（Endnu fifulde Menighedent tomme til at fole iffe faa faa frogtelige 山obrud af romerf 5ad og
 tere of flutte fig fil Martnrernes fore $\mathfrak{y}$ ar；endau en liben Stund flulde det bare，forend deres Sag vandt frem til fuldftendig Seier，
 $\mathfrak{B l o d}$ det allerede bar Sfild．（Se Buta Theological Dictionary， $\mathfrak{A r t}$ ．Persecution．）（Dog bled $\mathfrak{F}$ orforgeljen tilfut femmet，Marty $=$ rernes Sag bled hreboet，og det fente Segla＂，ition wid＂afiluttedes．

12．Bers， $\operatorname{Og}$ jeg faa，at bet aabnebe bet fiette Segl，og fe，ber febe et

 umobne Figen neb，naar bet ryftes af en farer Bind．14．Og §imlen peg bort



 Tronen，og for Qammets $\mathfrak{B r e d e}$ ！17．Thi hans $\mathfrak{B r e b e s ~ f o r e ~} \mathfrak{D a g}$ er $\mathfrak{f o m m e n , ~ o g ~}$ goo tan beltaay

Dette er de hoitioelige og ftorflaaede Begiventeder，fom fal foregaa under det fitette Segl，og Tanten om，at ai mu lever miot
 ler，er bel fiffet til at baffe en onb Suterejpe i ethbert §jerte for De bimmerffe Iing．

Mellem femte og fjette Segl finee der pludfelig at inotrebe en fulditendig Foranoring i Uotrnffet，fra bwilig billedfigt til ftrengt bogftaneligt．5yad end Grumbent til dette Dmilag er，faa tan man iffe nagte，at det er ber．Sbiffet Tolfaingaprincip man end anden＝ Der，fan man iffe forflare de foregaaende Segl bogitabeligt，ligefaa＝ lidt fom man lettelig fan ppaatte dette billedligt．Man maa derfor tage Smilaget，fom det er，feld om man iffe fan forflare Det．Der er imidertio noget hoift vigtigt，wi her wil minde om：Hnder Dette Segl fulde den profetiffe Del af Gude Sro tomme for $\mathfrak{Q u j e t}$ ，dg

Dan．and Rev．－Danish－Norwegian．
mange ftulde ranjage det med ffid，hoorved gundfab om denne Del af（budz Drd hoilig fuube forgge马．Det er berfor vor Tanfe， at Dette er Grunden til den jorandrede $\mathfrak{H D t r h t a m a d e}$ ，og at det，fom foregaar under dette Segl paa en Iid，da alt dette bille blide fulde＝ lig forftaaet，iffe er indyhllet $\mathfrak{i} \mathfrak{B i l l e d e r}$ ，men fremfette马 for $\mathfrak{g} \mathfrak{i}$ flare Dro，booraf man iffe fan tage feil．

Detitore Jordificlo．－Den forfe Zildragelie，hoorom dette Segl handler，fanhumbe den，der hetegner deta Begundelfe，er det ftore $\mathfrak{y}$ ordificuld．Som den fandinnligite Spfyidelfe af deme Forubfigelfe vil bi minde om bet fore Jordfijald den 1．शov．1755，
 Wonders of the World，©．50， 58 og 381：
„Tet fore Jorbifialo den 1．Mob． 1755 bredte fig ober idet＝ mindfte $4,000,000$ entg．Soadratmile．Dets Birfninger jitrafte fitg endog til Bandet paa mantge Steder，foor man iffe marlede Stroene． Det gif giennem delt ftrafte Del af Curopa，\｛yfrifa og Mmerifa，men
 folte man Jorbfticelbet neften ligefaa fterft fom i Europa．En ftor Del af Mater poelagdes．Mange Sufe ftyrtede fammen i Fez og Mequitez，og fore Sfarer begrabedes under Ruinerne．Sigutnde Biffutuger erfarede man i Maroffo；man folte dem i Tanger，Setuan， $\mathfrak{i}$ Fundal paa Madeira．Sandibuligt ryftedes bele Mfrifa．§ Mard ftratte bet fig til Morge $\mathfrak{g}$ Suerige．Thitland，5oolland，Franfrig， Storbritanmien og Jrland ¡olte alle mere eller minore famme Dpror $\mathfrak{i}$（Elementerne．For Jorbfifelvet i 1755 havde Qtajabon i Portugal 150,000 Jndwannere．Barretti figer，at 90,000 Menneffer antage $=$ Iigniz omfom hin fiambnefongre Dag．＂

Side 200 i famme Bณrt lajer man atter：„干̛olfets 彐œofel var ubeffridelig．Jngen grad，Iaarer fiog iffe langer til．Man lob hid $\operatorname{bg}$ did jom gale af Ropjel og vanbittige af Forbaulelfe，flog fig for $\mathfrak{Y u f i g} \mathrm{t}$ og $\mathfrak{B r y f t}$ og raabte：Miseri cordia！Berden gaar under！Mpore glemte fine Bprn gg løb omfring bel＠马fede med §rufifitier．Ufiffeligdis fturtede mange ind i Sirferne for der at finde $\mathfrak{S y}$ ，men Saframentet ubitillede til ingen $\mathfrak{N y t t e}$ ；forgiœues flyngede de faftels Sfabninger fig til Mutrene；Billeder，ßrefter og Folf begrabedes alle tilgobe i Ruinerne．＂

Encyclopedia Americana beretter，at bette Jorbffjelo pgjaa frafte fig til Gronland，og figer endvidere om dets $\mathfrak{B i r f n i n g e r ~ p a a ~}$ Bnen Siaiabon：„Byen Gabde da metrent 150,000 Sindbaanere．



Umidoelbart efter Stroet ftnetede alle תirfer og תloftre, ucefter alle ftore og offentlige $\mathfrak{B y g n i n g e r}$ og mere end ejerdeparten af sujene fammen. I Sobet af outrent to Eimer efter Stodet ubbrod Zib
 tre Dage, at $\mathfrak{W b e n}$ lagdeg fuldftemdig øde. Jorbificelbet indtraf paa en ⿹elligoag, da sitler og stoftre bar fylde med Memefter; af disje umblap meget faa."
(5harles Quell giver folgende betegrende Beffrinelfe af beme marteflige Maturtildragelie: „Ĵfte nogetiteds i Syburopas pulfanffe Strag har i den nyere Tid jaa frygteligt et Jorofficio indtaffet fom det, der begumde den 1. Mov. 1755 i PBjabon. Mant harte en unberiorbift Iorden, og fratis efter ftratede of poibiont Stab Starftedelen af Byen overende. Waa outrent fetz Minutter omfom 60,000 Memeffer. Forptt beg Spen tifbage og lod Slommundingen tor; men derpaa bectede $\mathfrak{y a n e t}$ tho igjen og fea 50 foo ober den almindelige Banditard. Fifloene $\mathfrak{H}$ rabaida, Eftrella, Julio, Marbant og (Gintra, der bar blambt de ftorite i Pbortugal, rnftedes boldjomt
 Der bled flgnet $\mathfrak{o g}$ fonderrenen paa et viounderligt $\mathfrak{B i z}$, idet ufyre Majfer flyngedeas ned i de nedenfor liggende Dale. Uo af disfe Fielde fal der vere bridt frent ßlammer, antagefignia eleftriffe; be
 varet $\mathfrak{H a r j a g} \mathfrak{i}$, at bet $\mathfrak{j a a}$ faaledes uo.
"Det merfefligite, der féde under beme jocere Ulyffe i Qigfabon, bar, at den umaadelig foptbare, helt af Marmor mbnggede Siai fant. (En ftor Folfeftimmel fabde famlet fig Der, ba de ternfte paa Dette
 med den hele Mremeffemasje, og iffe et af Sigene bleo nogenfinde jet fenere. Fat hel Del Bande og Smanfartwier laa for 2lufer nax bed Saien, alle fyldte med fodf. De bleb alle ppilugte fom i en syir= bel. §ffe et Stnffe af Bragene fom nogeufinde op igjen; og mange Beretninger vidner, at man iffe fan naa Bumd paa det Sted, foor Saien food dog paaftaar whiteburit, at gan nanede Bund paa 100 Fabne.
 Zand janf ned $i$ en umberjordiff gulning, der bolde, at det gore Sordlag joigtede og fant til 600 ofode $\mathfrak{D n b b e}$, eller man fan, fom


borte．Selv om inan ftaar faft bed derme jibfte Formodning，maa man dog tro，at den wore Del af $\AA$ Igften i 100 Fabneß Dubde ftod aaben enoul efter Stodet．Siqlge de Jagttagelier，Sharpe giorde $\mathfrak{i}$ Sigiabon 1837，indfreentede dette Jorbffjelos poeloggende Birfnin＝ ger fig til det terticere Jorblag og bar porojomit i den Blaalere， $\mathfrak{h b o r p a a}$ Den lavere Del af $\mathfrak{A y}$ en $\mathfrak{f t g g e r}$ ．Stte en enefte Bugning， figer han，bled ubeffabiget，forfandibt den laa paa den fefundore Salffen eller Bajalt．
 er meget marteligt．Ryftelien foltez ftrerteit $\mathfrak{i}$ Spanien，Bortugal og Mordafrita，men neften bele Europa，ja feld Weftimbien，folte Stpoet famme $\mathfrak{D a g}$ ．（En Spitad，St．Hbe马，ber laa omtrent thbe
 thtede Jorbryfelfen fig ligefaa voldiont，og otte franffe Mil fra Maroflo opilugtes en Qanosby med Genimod 8 à 10,000 Menneffer med alt beres Soceg．Suart efter luffeo Jorben fig atter ober bem．
，Man markede Stroet ube tilips paa Daffet af et Stib，der laa beftud for Sigfabon，og Wirfuingen Folte马 omtrent fom paa $\mathfrak{L a n d}=$ jorben．Baa søoden af St．Zucas folte foreren af Sfibet＂Mancy＂， at Stibet bled ryitet faa bolojomt，at han troede，det havde ftodt paa（brumb；men ved Sobning fand han onbt Band．Stibajorer （ 5 lart fra Denia folte pan $36^{\circ} 24^{\prime}$ morol．Bredoe mellem $\Omega \mathfrak{l l}$ ． 9 og 10 om Morgenen，at Slibet ruftedes og fnagede，fom om det bar ftobt paa Stiar．Baa et andet Stib 40 framfe Mil veft for St． Bincent erfaredes en fan bolofom Myftelfe，at Mandfabet faftede马 $1 \frac{1}{2}$ $\mathfrak{F} \mathfrak{F}$ ret op fra Daflet．Baa Mntigua og Barbados ligefom ogiaa $\mathfrak{i}$ Rorge，Sberige，Inffamb，5ollamb，paa（Enfica， $\mathfrak{i}$ Sduetb og Stalien folte man，at Jorben ffialv，og at ben rottede let hio og did．
，Mrerfeligt bar Det，at Jindper，Elve og Rilder $\mathfrak{i}$ ©torbritannien bebrgede fig．Bed Qodf Somond $i$ Stitand $f$ ．（5te．Ftod Bandet uben mindite tilfnneladende Marfag op ober Bredoerne og fant derpaa gradoia tifbage igjen under fadbanlig Bandfand．Den ftorite நpide ret op ， $\mathfrak{h b o r t i l}$ Stigningen naaede，bar to $\mathfrak{F} \mathrm{d}$ dg fire $\mathfrak{Z o m m e r}$ ． Bebagelfen under Dette Sordfifely fal have varet balgeformig og Gave bebaget fig fremad med tybe eng．Milk Fart i Minuttet．（En

 （Bange paa Sajten；bed Fumidal paa Mabetra ftod den fulde femten Fod ret op over hoiefte Bandfand，ihbordel Sidebanbet，der bolder
find fobs forffel mellem find og (abbe derfted, var hatut wiolobet. $\mathfrak{F}$ oruden at tronge ind i Byen og giore ftor Efade oberfonmmede Det andre Sawnefteder paa Slen. §s Simpate i Jrland fturtede ent
 mede ind ober Torbet.
"Det ntredes tidxigere, at Enen forit beg tilbage $\mathfrak{i}$ ¿isijabort; og dette, at Savet ved et Jordfitelas Begnndelfe biger tilbage fra Strandent, men fan ftrata efter tommer igjen i en befoid jlododge, er noget, der almindelig itrotreffer. For at porflare deme Matur= tiloragelfe tanfer Mitdeall fig, at der paa Burben af bavet feer ent Jndfthrtning, berbed at Iaget ober en eller anden hule giver efter fon æ̈dge af, at ber fremtommer et tomt Rum, naar Tampen fortatte马. En fandan fortatning er muftgnts den forfte Bitititg
 $\mathfrak{a l l e r e d e}$ er folde med $\mathfrak{D a m p}$, førend der far beret $\mathfrak{S i d}$ nof for §eden af ben botoglydende Saba at omiatte faa iber en Bandmajije i Damp, og naar bette, fom bet frart ffer, er ferdigt, bulder det en farre ©prangning." (Library of Choice Literature, BD. VII, S. 162, 163.)

Sm man vil betragte Kortet poer voenncente $\mathfrak{Z a n d e}$, bil man fe, goor for en Wel af Jorboberfladen bled fat $\mathfrak{i}$ Bebcegelie ned
 ligeja bolofomme paa fite Steder; men alorig far man paa deme Jord folt Magen til dette, faabidt man bed, med paa engang faa
 Bitfaar, fom mantte franes af en Tildragelie, der pasifnde ffulde betegne Det fjette Segle Mabning!

Solformortelien. - Gfter Jordfixivet, medolez det, "Gled Solen- fort fom en Waariox". Demue Del af Fombfigelfen er gafa gaaet $:$ Spfyldelfe. Bi begruer iffe ber it bet enfelte at be= rette om den vidunderlige Solformøtelfe dell 19. Mat 1780; de flefte, fom Gar lajt en Del, tjender bel liot til den; ong vil folgende Sro, ubbalgte af forffellige forfattere, give en foreftiling om dens Matur:
„Den marle $\operatorname{Dag}$ i Mordanterifa bar en af be vidunderlige Maturtiloragelfer, fom man altid bil lefe om med J̀ntere૬fe, men fom Oilojofien iffe magter at fortlare." (heridel.)



Delfe. Der herffede ftor Trgitestang i den Zandaby, hoor Gbward See boede, idet zolfene wetgitedes $\mathfrak{i}$ Fortaiblelfe af Frygt for, at Domment Dag bar kommen, og alle Maboerne famlede fig jom vild= farende Foan om den hellige Mand, der tilbragte de trofteßløfe simer $\mathfrak{i}$ inderlig Bon for den modfaldue. Mentge." (Sraftat Mo. 379, ubgivet af Det Mmerifanife Iraftatielffab; Life of Edward Lee.)
 Wonjene jatte fig paa jute Winder. Wet bar den aimindelige Mentig, at Donmedag bar fomment" ( $\mathfrak{W r c}$. Dwight, $\mathfrak{i}$ Ct. Historical Collections.)
„Whrlet var jaadant, at Sammombene for detteß Stylo opgab fit Mrbeide paa Marten og gif fjem. Man maate tombe $\operatorname{Rng}$ for at ubrette noget $\mathfrak{i}$ פuifen. Morfet wedbled hele Dagen." (S5agez History of Rowley, Mass.)
„Wanen gol fom bed $\mathfrak{D a g g r y}$, og alting bar fuloftembia fom den marfe sat. Den Uro, deme aifedbanlige Tildragelie dolde, bar meget ftor." (Portsmouth Journal, 20. Mai 1843.)
„ $\mathfrak{D}$ er herfede midt paa $\mathfrak{D a g e n}$ et Mrrle fom midt om Natten. . . Frolf i $\mathfrak{I} u f i n d o b$, der iffe funde forftaa, $\mathfrak{h b o r l e d e s ~ d e t t e ~ f u n d e ~}$ ffe af naturlige ?larjager, bled boift jorffreetede; Det bragte afmin= delig zorfordelfe med fig. Frome og Matuglerne iftemte fin Sang." (Dr. Moama.)
„Man fjender leiftghedsuis til Cignende $\mathfrak{D a g e}$, ihnorvel be iffe
 Disje Saturtiorageliers garjager fiender man iffe. Det bar bisfe=
 to Knowledge.)
„Sœitent, om iffe ganfee, eneftaaende fon den meft hemmeligheds= fulde og ufortlarlige Tiloragelfe af fit Elage bland alle be forftiellige Sildrageljer, der bar fundet Eted i Raturen i Robet af fibite $\mathfrak{A t a r}=$ hutbrede, er den morfe $\mathfrak{D a g}$ den 19. Mai 1780 , fom bragte en bpift uforflarlig Formørfelfe of hele den fonlige Simmel og $\mathfrak{Z u f t}=$
 pg Itro jamtidig med, at feld dell umalende Stabning bled ffremt, ¡a §onjene forfthrrede floi paa windene, $\mathfrak{F u g l e n e}$ gjemte fig $\mathfrak{i}$ fin
 bleb dengang fuldt forvisfede om, at alle jordiffe Ting Endeligt bar fommet. . . Denne formorfelfes Ubftrafining bar ogiaa meget marefelig. Man iagttog ben i $\mathfrak{M y}$ Englanda pftigite Strag, beftpaa
 den fele $\mathfrak{S y}$ giten nedefter og nordober fan langt，De amerifauffe $\mathfrak{g n}=$ bygoer naaede．Sanofynliguis ftrafte den fig langt nover bigie （Srcenfer；men hbor langt lar man alorig jiffert faat Rede paa．＂ （Our First Century，bed $\Re$. ．M．Weben，E．89，90．）

Digteren Migittier taler faaledes om deme Tildragetfe：
„（En Maibag i hint lengit henmubue Mar，
Der §allet 「ytter ईumbreb＇otti bar，
Sig oper Baatens Blomit og ipede £iv，
Den frifte Эorb og 引imlens Mibdagsglans
ubbredte Mabjlens $\mathfrak{M q r f e}$ fig foin $\mathfrak{M a t}$
Wed Dag，om hoilfen $\Re$ drbens Saga loo，
（5n Buber马 Denuing．Yavt bang ફimlens sfy
$\mathfrak{O g}$ tung med forte $\mathfrak{B a r i f e r}$ ；fun bens $\mathfrak{S a n t}$
Bar brammet med ent burfel ©idob fon den，
Der vatter ub af ફetved＝¢rat＇reţ $\mathfrak{x} p$ ．
Op hørte $\mathfrak{F u g l e f a n g}$ ，alt $\mathfrak{z i c e r t r a} \mathfrak{f l p i}$
Som langted＇hiem，ud flagred＇flagermus
Til natlig §angit，alt Dagoerf itanofed’ brat；
Micut bab，og fiviner gred，man lyted＇fpendt
Faa fuart at høre Dombbafunens Etøo，
©omitreng og truenbe gan ftod der pift，
（5i jom Bethania＝よjienmets milbe（5iaft，

Den næumefte meft martelige mørfe Dag før den it 1780 into traf i 1762． $\mathrm{Dm}_{\mathrm{m}}$ Deme taler Deven弓 jom falger（Our First Century， ऽ．96）：
＂Der herffede ogiaa et marefefigt Morte $\mathfrak{i}$ Detroit og Mabolag Den 19．Dftober 1762 ，et neftelt totalt Marte，ber barede Striftedelen af Daget．Det bar marft ded Daggry，og dette barede til Sil．9，
 man fe Sollegentet，der faa ud faa rod fom Blod og bar tre（Sange ftorre end fabbanfig．Suften bar hele Denne sto aje en fiobengul farbe．Sl． $1: 30$ var bet faa martt，at man maatte tande Sy for at baretage fiit husitge Dont．Dintrent Sil． 3 om（Eftermidoagent bled Mirfet textere og tiltog indil Sil．3：30，da withen blefte op fra Sybueft og medforte en ubetndelig Reguffur，der ledfagedes af en onerflooig Majfe fine forte Smaalegemer，Der meget lignede Sbobl， baade af $\mathfrak{Z u g t}$ og Egenffaber．§oldt man et ©tuffe rent ßapir ude
$\mathfrak{i}$ Regren, bled Det ganffe fort overalt, hoor Draaberne faldt paa bet; men fold man det fen til $\mathfrak{J}$ (ben, antog bet en gul farbe, $\mathfrak{g}$ om man brande det, fremtom der Marfer paa Papiret ligejom ded at brente $\operatorname{Rrubt}$. Saa fort giorde diafe Stoblegemer alt, de falot paa, at felv gloden bedeffedes med en fort frade, der, naar den ifum= medes af Sverfladen, lignede Scebeifum, dog med den rorifjel, at den var mere fedtagtig, og at dens Farbe bar faa fort fom Blaf.
 man ober fitore $\mathcal{Z a n d j f r c f a i n g e r , ~ o g ~ o m ~ m a n ~ e n d ~ f o r i g g t e ~}$ forffellige (bizninger med beminn til, yoad der kunde bolde en faa
 angaaende dette Morfe fom bed Morfet i 1780 ; bet er et Myfterium, Der trodier jelu de lerdefte zitlofofers og Bidenfíabamendes Starp= fimbigheo. "

Man lagge Marfe til, at Dette Marke ogiaa falber inden det
 tilfunte, nemlig mellem Atareme 1755 og 1798.

Máten blevfom Blod. - Den folgende Mata Morfe,
 breret.
"Dat følgende $\mathfrak{A f t e n z}$ Marte bar fandinutignis faa tat, fom man nogenfinde bar iagttaget det fra ben Iid, da ben $\mathfrak{H}$ (magtiges
 Stund trente, at Morfet ifle furbe have varet mere fulbftandig, om
 nemtrængeligt Morfe eller berwobe fin Tillocrelie. Wolot man et $\mathfrak{A r t} \mathfrak{h b i o t}$ Papir feld nogle faa Sommer fra Dinene, bar Det ligefa uinnligt fom det fortefte $\mathfrak{F l}$ biel." (Jemnen) fra Greter, $\mathfrak{N}$. $\mathfrak{y}$., citeret af (Sage til The Historical Society.)

Dr. Hoams, af hoem afferde nogle Drd for er citerede, fifed om ben Rat, fom fulgte paa ben marfe Dag: „भreften alle og enthoer,
 fet var ligefaa ulabannigt om 刃atten fom om Dagen; thi bet bar netop Fulbmaane Dagen iorub."

Deme Splyaning med Seninn til Maanefiftet bifer, at Der paa Den Tid umuftg funde vare Solformprfelie.

5 g faajnart Maanen bifte fig hin mindebrerbige $\mathfrak{M a t}$, fom den af og til giorde, fan den ifølge Forubfigetfen ud jom $\mathfrak{H l o d}$.

Dg நimlenz Stjernerfaldt nedpaa ⿹̌orden. -


Stjernefaldet den 13 . VTov. 1833.

Sgiaa om dette Tegn bibmer biftorien，at det er fuldogrdet． $\mathfrak{D a}$ dette indtraf faa meget fenere end Eolenz formpriflife，er der mangfoldige，ithiz Minde det ftan fan frifft，fom ont det fede igaar． Bi tafer om det fore Meteorfalo ben 13．Mov．1833，i Muledning af gwilfet fer fun ffal medoeles nogle faa UDtaletfer．
，Bed Ranbet：„Se tro af Binduet！＂iprang jeg op af en onb Sbon og faa med worbaufelfe，at Simlen mod $D \mathfrak{f}$ bar oplyit af Daggrnet og af Meteorer．．．．Jeg raabte paa min Suftru，at hum ffulde fomme og fe，og medens hun fleote fig paa，ubbroo lyun： ＂Se，hoor Stjernerne falder！＂Seg farede：＂Dette er et Untoer！＂ og $\mathfrak{t}$ bort §jerte folte bi，at bet bar et $\mathfrak{T e g n}$ paa de fibite Dage． $\mathfrak{Z}$ fi fandelig，„⿹\zh26灬mlens Stjerner falot ned paa 马orden，ligefom et Figentro fafter fine umobne Figen ned，naar bet ryfes af en fixerf Bind．＂ $\mathfrak{U}$ ab．6：13．Ditte Serens Dro er altio blevet opfattet metaforiff；men tgaar git det bogitabeltg i Spinlbelfe．De gantle
 nuere Stjernefundfab ffjefner meflem Wimlens Stjerner og jimlens Meteorer．Derfor gif Serens Foreftiling，fom den ubtrnffes i det oprindelige grepte Sro，bogitavslig i Spinlorlfe bed Gaargagens Maturtiloragelfe，mendifignt ingen for igaar habde tanlt fig Mu＝ ligheden af，at den funde blibe faaledes fulobnrdet．Planternes og
 fan tanfe fig，at de fan faldenedpaa §orden．Storee $\mathbb{S e}=$ gemer fan iffe $\mathfrak{i f i ~ G a n g e ~} \mathfrak{T}$ findobia falde ned paa et mindre Segeme，
 Gord；men disfe Regenter fald paa צorben．Sg hoorledes fald be？

 funde jeg iffe finde nogen，der faa goot ffildrede gimlens Uofeende fom ben，den hellige Johantes bentter i foramipate $\mathfrak{F}$ prubfigefie： „fimlent Stjerner faldt ned paa Jorben．＂Det bar fffe Sibflader， frug elfer ©raaber，men hbad Berden $i$ Almindelighed forftaar ned faldende Stjerner．$\triangle g$ talte man midt urber alt dette med en af fine Rammerater，vilde man fige：＂Se，howr Stjernerne falder！＂ $\bigcirc g$ den，fom horte det，bilde iffe falde paa at rette paa Bedfom＝ mendes Begreber om Stjernerne，nei iffe mere，end han ligeoberfor en，der fagde til Gam：＂Solen ftaar op，＂vilde foare：„Solen bebce＝ ger fig iffe．＂©tjernerne fald，＂Ifigefom et Figentro fafter fine

agtig er iffe Seeren! De faldende Stjerner fom iffe fom fra flere Trcer, ber ryitez, men fom fra et enefte. De, der faaeż i Dit,
 (Эeg git nemlig uo af $\mathfrak{y}$ uiet og ub paa Marfen for at je.) $\mathfrak{D g}$ de faldt iffe, fom modent frugt falder, langt fra; men de flpi, de $\mathfrak{f}$ aftedes fom den umobne frugt, der forit nødig forlader Gremen, men faa, naar ben bed et volojomt Ryé bringez til at flippe Taget, flgoer burtig, ret frem $\mathfrak{g g}$ nedad, medent nogle af den Marngde, der falder, frydier andres Spor, efterfom de faftes med ftorre eller mindre Sraft; men bozr falder paa fin egen Side af Ircet." ( $\mathfrak{y}$ nry Dana Mard.)
„Udoreode og pregtige Stjerneffudregne far nof, bed man, ind= truffet paa forffiellige Steder $\mathfrak{i}$ den ntere Sib; men den meft ubbredte og bidunderlige, boorom der nogenfinde er bleben berettet, er Stjerne= falbet den 13. Rob. 1833, da hele 5 immelhowlotagen ober de forenede Stater i $\mathfrak{I}$ imepis bar fom $\mathfrak{i b r a n d}$. Jntet frenomen paa $\mathfrak{y i m l e n}$ har nogenfinde $i$ dette $\mathfrak{Z a n d}$ indtruffet, fiiden det forft bebnggedea, der er bleben betragtet med faa onb $\mathfrak{B e}=$ undring af én Samfundzfảje og med faa megen 尹̌rngt og Uro af en anden. . . . $\mathfrak{J}$ de tre $\mathfrak{T i m e r , ~ D e t ~ f t o d ~ p a a , ~ t r o e d e ~ m a n ~ f u l d t ~ o g ~}$ faft, at Dommens Dag fun bentede paa Golopgang." (Our First Century, S. 329.)
 ledes af en Plantageeier $\mathfrak{i}$ ভyden:
"Šeg baffedea pluojelig bed de nufeligfte $\mathfrak{F a n} \mathfrak{b}$, Der nogenfinde Gar naact mit Dore. Man funde hore Mabjelsifrig og Raab om $\mathfrak{B a r m b j e r t i g h e d ~ f r a ~ e n ~ M a n g d e ~ M e g r e , ~ i a l t ~ 6 - 8 0 0 , ~ p a a ~ t r e ~ B l a n t a g e r . ~}$ Medens jeg aandelps og bedoget lyttede for at erfare Grunden bertil,
 ftod op, tog mit Spard og ftillede mig ved Doren. Mu horte jeg famme Røft frenteles banfalde mig on at fana op med de Srd: „D, min (Gud, Berden brander!" Jeg aabtede da Dpren, og det fader fig banfeligt fige, hbad der meft greb mig, Det gribende ved, hoad jeg faa, eller Regrentẻ yntelige æaab. Bel 100 Iaa der nœefegrus paa Jorben, fomme maallaje, andre ubftobende foare Suffe $\mathfrak{o g}$ Stan, men med $\mathfrak{y a n d e r n e}$ loftede $\mathfrak{i} \mathfrak{B o n}$ til (Sud, at han vilde face $\mathfrak{V e r}=$ ben og dem. Sbad man jaa bar ogjaa $\mathfrak{i}$ Sandhed radelafuld; thi neppe $\mathfrak{h a r ~}$ Reynen nogen ©ang faldt tettere, end Meteorerne $\mathfrak{n u}$ falot


Sro, Gele gimlen fonteß at bere i Bedagelfe." (Samme, E. 330.)
, $\mathfrak{P l r a g o}$ antager, at iffe mitrore end 240,000 Meteorer
 $\bigcirc \mathrm{g}$ om $\mathfrak{y b a d}$ der flede ober Riagara, figes det, at „intet faa ftort, faa ophoiet og fan ffraffeligt Efue nogenfinde er blebet iagtaget of noget Mermefife fom dette, at jeloe $\mathfrak{S i m l e n s} \mathfrak{B e j a j t a i n g ~}$ Slditrommefaldt ned ober det morfe, brufende $\mathfrak{B a n d f a l d . " ~ ( S a m m e , ~ © . ~ 3 3 0 . ) ~}$

Diffe Iegn $\mathfrak{i}$ Sol, Maane pg Stjerner er de famme fom de, der fan flanende forndiagdes af Frelferen og vimtales af (Fbangelifterne
 diaje Weretninger gibe弓 iffe blot be jamme Iegn, men der ubpeges ogiaa famme Iid for dere弓 fuldobndelfe, nemlig en ßeriode, fom fulbe beannoe denne Side Babebarbet lange, blodige forfolgelfe.
 jenet futulde hade Sberbaldet, og "fratis efter be Dages Ircengiet" fulde Solen formprites, d. f. b. 29. Bers. Marfus ubtaler fig endmu mere beftemt pg figer ( $\mathfrak{K a p}$. 13: 24): „Men i be $\mathfrak{T}$ age efter den Trangiel", o. f. o. Disfe Dage begundte 538 ef. Sir. og ende 1798. Men for de endte, bar Forfolgelfens Mand bleben hemmet af Reformationen, og Denne Menighedens Irangiel bar hort op. $\mathfrak{D g}^{\mathrm{g}}$ i dette $\mathfrak{L i d a a f j n i t , ~ n ø i a g t i g t ~ t i l ~ d e n ~} \mathfrak{i} \mathfrak{F o r u b f i g e l f e n ~ b e t e g n e d e ~ S i o , ~}$ $\mathfrak{b e g n n d t e ~ D i ̉ j e ~ T e g n a ~ f u l o b n r o e l f e , ~ i d e t ~ S o l e n ~ o g ~ M a n t e n ~ b l e v ~ f o r = ~}$ martede.

Det farfe ©fsempel paa marfoærbige Stjernefalo fandt Sted 1799, omend der biftnof for den Tid ontales andre af minore $\mathfrak{B e}=$ tyoning og indfirentede til et enfelt Sted. Det ftore Stjernefald it 1833, Der er Det allerprregtigite, Goorom mant bed noget, bar bi alle= rede ontalt. Sm bette Stjernefalios Ubftrafning figer Brofesjor Slmftea, ell ubmarfet Meteorolog bed Yalefollegiet:
,, Stjernefaldet i 1833 habde en jaadan Moftrefning, at bet Daffede en iffe ubetydeltg Del af Jordoberfladen; fra Midten af
 fyit til uncente (egne blant Briternes Befibdelfer i Mord faa man det famme Stue, og oberalt faa det nxiten ligedan ub."

Det fremgaar heraf, at dette Sfue indffrcnfede fig udelufferde til ben veftlige Berben. Men i Maret 1866 forefaldt not en marfe= $\mathfrak{l i g}$ Tildragelfe af jamme Elagמ, Denme Gang $\mathfrak{D}$ Diten, $\mathfrak{d g}$ den bar
noften ligefaa ftorartet paa jomme Steber fom den it 1833, og, faa= biot man ded, fynlig najten deer hele Guropa. Saaledes har da de fornemits. Dete af Sorben faaet et Barfel bed dette $\mathfrak{T e g n t}$.

Sagtagelier har vift, at disfe Meteorfalo indtraffer med regel=
 Tuivl gribe dette fom et Baffito til at ublette dem af Iegnenes Satalog. Men derfon mant figer, at digje Stjerneregne blot er at: mindelige Iildragelfer, ja faar man beibare det Spargs̃anal, gbor= for de iffe har indtruffet ligefan regetmasjig og opfigtexpeffende Marfundreder tilbage $\mathfrak{i}$ Iiden fom i det fotte Marfurbrede. Dette er et Spargwamal, Bidenffaben iffe fan befoare, iffe heller fan den opftille noget andet ent (binninger med §enion til Marfagen.

Gen betyoningefuld Rjendegierning fer man $\mathfrak{i z o r b i n d e l f e ~ m e d ~}$ alle de foregaaende Iegn: da de indtraf, forbandt folfemeningen og Folfefolelfen dem ligejom af en indre Tilifundelfe med ben fiore Dag,
 "(Dommedag er tommen, Berden forgaar!"
 og Stjerner fan iffe vere Iegn paa (5nden; fhi fanbanne Tegn far ofte bift fig, og idet man peger paa omtrent ti andre Sidjpunfter, $\mathfrak{y b o r}$ et lignende Morfe har indtruffet foruden det i 1780 , og paa forffellige Seiligheder, bed hoilfe Etjerne $=$ og Meteorfalio har ind $=$ truffet, fparger man med triumferende Mine, hbiffet af disje man faa fifal antage for bet rette $\mathfrak{I e g n . ~ G t ~ i f f e ~ d e m e ~} \mathfrak{j n b b e n d i n g ~ e r ~ a f ~}$ eget Baafurd, bil bi Ger gibe Bedig for.
§ 1878 ftod $i$ et $\mathfrak{f}$ © ©ficagos ledende $\mathfrak{D a g b l a b e}$ et Spørgamaal fra en $\mathcal{S o r r e f}$ pondent i Bermont, faalydende:
"Bar faa nenlig at fremftifle Marjagerne til (og Bebijet for) Den "mprfe Dag" 1780, ben 19. Maj, tror jeg. (En Moventijt har Ger i Mabolaget prooifet og hentnoet til newnte Dag jom et Segn paa ßerdenz Undergang."

Det Evar, Bladet gab, Inder faaledes:
"Den marte Dag i 1780 foratarfagedes bed helt naturlige Grumbe og var omtrent $\mathfrak{l i g e f a}$ meget Tegn paa Beroenz Undergang fom paa Potetbillenz $\mathfrak{A l n f o m f t}$. Morfet fremfalotes bed almindelige Sfiner, fagde Dr. Samuel Iemen fra Exeter, Nem 5ampifire. Meflem diafe almindelige Sfyer og Jorben fom ber et andet $\mathbb{E a g}$ af for Trethed. (Efteriom Qaget ffred frem, begnnote Martet og gigedes alt efter beta zramgang. Dette Rag̉ ualmindelige Iathed foraarfagede马
ved, at to fterfe Suftitumute fom fra Sub og Beft og fortcttede Dampene famt orog Dem inorovejtig Retuing. Scemte Qag fifiote Den Damp og $\mathbb{R} g \mathrm{~g}$, det indefolot, fiit Zethed. Disje fanfoldte morfe Dage far iffe beret faa fieldite, ba man fiender dem fra Marene 366 og 295 f. Rr., 252, 746, 775, 1732, 1762, 1780, 1783, 1807 og 1816 ef. Sir. Den elte bar iffe mere eller mindre profetife end nogen af de andre."

Det difde fave beret mere tiffredgifillembe for enthoer, ber onfer at fiende Grunden til fin $\mathfrak{I}$ ro, om Sbarets forfater havde nebit, fyor han havoe fumbet Bevifer for alle fine Baajtande. Da det flulbe iffe vere jaa galt at faa en Smule Rede pa Ting fom $\mathfrak{F}$.
 Det? Wabrledeg bar Det bamiet? Deme Drdflpuers forflaring gaar ub paa Dette: Det bar morft, forot ber bar et fort Morle. San beretter fimpelthen תitendegjerningen $i$ ent anden Stiffelfe og fafor dat en forflaring. $\mathfrak{y}$ ana egen $\mathfrak{F o r t l a r i n g}$ behoner at jorflates lige $=$ faa meget fom det, foortil den hentmor. "Rageta uiombanfige Tet= $\mathfrak{h e d}$ foraariagedes ded to fterte Suftitromme" o. f. b. நnoraf fom det, at disfe Binde netop blexte paa den Tid? 5uorfor netop i ntebnte Retning, boor der var Dampe at fortrette? 5yad bar det, fon bebirfeds Dampene? Soorledes funde fan endelig $\mathfrak{E u f t f t r o n t =}$
 Den almindeltge zilofofi vilde mode fabanne Smitendigheder be= tegre det fom ent andopitlig Retning. Siare, ber Dog forfig= tig, ellerz bliver den marke Dag til et ftore Faxnomen, ent bi nogen= Finde far giont forbrind paa, at den fulde bare.

Dog fifulde det bidere bare intereajant at bide, hobrledes efter

 Solen $\mathfrak{i}$ bogitabelig forfand; thi han taler om Memeffer og Ting paa Jorben i Modicotning til ben. Zuf. 21:25. Dg fan figer, at naar disfe Ting fer, da er Det et Iegn paa (fuden, da fal bi
 Stribents Srd fan et faadant Tegn alorig indtreffe. 5an ertlerer, at der $\mathfrak{i}$ Fortiden alorig far voret noget; og fret mu pgiaa, at en ¡aaban Maturtiloragelfe indtraf igjen, bar ben da et Tegn? Mei, iffe i hant Dine; thi han vide footende piebliffelig næune Dampe, Binde, Maturlobe og aimendelige rildragelfer. Men et jaadant Tegn fat Dog fonme; tht Serren felb har fagt bet. Det ffulde pgiaa bare

[^20]interesfant at bide, hoorledeß en Solformørlelfe forffellig fra den $i$ 1780 ffulde bare, for at den fulde foare til Forudigelfen og nir= Kelig vare et Tegn!

Man har ogian fremford, at ber har ffet meget jaabant, og at Dette derfor iffe fan vare et $\mathfrak{z e g n}$, og nconte $\mathfrak{F b r f a t t e r}$ omtaler $\mathfrak{g g}=$ faa job Bormorfelfer for 1780 , og tre fiben, - for hoilfe han imiolertio glente at anfore fin sjemmelanand. Men boorledes fan det dog bange jammen, at ingen fynes at have lagt Marfe til bisie Dage eller beretter noget om dem, medent dog alle fofter fig veo den 19. Maj 1780 fom den enefte, der fortjener farlig Spmertiombed


Sbaret ligger mer for $\mathfrak{j a n d e n t}$ Den indeger en fremragende
 rager den langt frem ober alle be andre fom den eneft morfbordige og den, der fortjenter meft Spmorfiomhed.

Dog befober bi iffe at afgiore Sagen alene paa Dette (Srund= lag; thi zreffern far iffe blot jagt, at noget jaabant fulde thotrefife fom Iegn paa hanz תomme; men han har ogja jagt, foornafar
 figer Mattcu ( Map. 24: 29). Marfus ubtaler fig mere beftemt ( $\mathfrak{M a p}$. 13: 24): "Men i de Dage efter ben Trangiel ffal Solen formprles" o. f. b. "De Dage" er Det pabelige Dierbeldes Dage, de 1260 Mar, fra 538-1798; Irœngiefen er De Sriftres Undertryt=解le under den fatolfe Magt, indtil deme hemmedes deo Reforma= tionsbarfet. Irangfelen, fan man fige, ophorte ned Midten af bet 18. Yarhundrede. "De Dage" endte omtrent to Mar far famme
 ftaar man faaledes udefuffende henvift til en Siostangoe paa omtrent 50 Yar med Slutning $\mathfrak{i} 1798$, inden hoilfen Beriode man aytjaa maa foge den Solformørfelfe, der fulde vare et Tegn paa Serren马 fnare תomme.

Mtter: Solformartelfen fulde vare ben anden ftore Beginenhed, Der fandt Sted unter det fiftte Segl. $\mathfrak{U}$ ab. 6: 12. Den forfte, den, fom betegnede Seglets $\mathfrak{A}$ abning, bar en fior Jorbryitelfe, der ifølge Sammentigning med de foregaaende Segl maatte bare det ftore $\mathfrak{J o n d f t i c e l b} \mathfrak{i}$ Qiajabon den 1. Mov. 1755. Mellem dette Bunft og ßavepertodenz (Ende i 1798 fulde Solen formortes fom Tegn paa Enden. Man hendipes da folgelig til et Tibsaffnit paa fun 43 $\mathfrak{H a r} \mathfrak{i}$ Qentgbe, inden $\mathfrak{h n i l f e t ~ m a n ~ m a a ~ i ø g e ~ d e n ~ S o l f o r m o r f e l f e , ~ f o m ~}$
bar 飞orubfigeljenz（Gjenftand．Det gixr oa intet til Sagen，om faa vore Modftandere funde pege paa 7000 marle Dage iftedetfor fuv og byer ifar ligejaa mrerfefig fom den i 1780 ，－Det veofommer iffe Frorubfigelfen eller Tegnet $\mathfrak{i}$ mindite Mande．Rigegnioig goor mange eller hoad Slag̉ mpref Dage，der muligutiz kan habe baret til andre Iider；for ${ }^{2}$ gidelder Det fun at finde en，iom joarer til Det barflede Tegn，inden denne torte，nqie beftemte Bertode．

Se nøie efter nu，gg hod jer Du？Jo，iffe blot Sofformor＝ felfen fom forwofagt，men ogiaa en more Dag，Der fremfor alle andre vaffer jaudan Spmœrffombed，at den jarlig benabnes＂Den mørfe Dag＂，medens $i$ den almindelige gittorie alle andre forbigaaez $i$ Taủfed．

Fra en Side fet er det befnnderfigt，at man tan overie den Slaģ Betragtninger，yom er fan afgiørende for ©porgs̉malet，fra en anden iffe．⿹bad man modig vil fe，fan man let undade at je． Men Brofeten Daniel forflarer biftnof dente Mangel baabe paa Bilje og（5nne，naar han figer：„De ugudelige fat hande ugubelig， og ingen af de nguberige ffal foritaa bet．＂Dan．12： 10.

Dm den morfe Dag figer $\mathfrak{W e b f t e r} \mathfrak{i}$ jin Unabridged Dictionary， ubgibet 1884 ，S．1604：＂Den morte Dag ben 19．Mat 1780，faa $\mathfrak{E a l d e t}$ paa（brund af et maerfeligt Marfe，ber indtraf den Dag og frafte fig over Gele $\mathfrak{F i n}$（England．Baa nogle Steder funde man paa den $\mathfrak{l y j e} \mathfrak{D a g}$ iffe laje almindefigt $\mathfrak{T r} \mathfrak{t}$ unber aaben $\mathfrak{y i m m e l} \mathfrak{i}$ Qubet af flere simer．Smaafuglene jang fin Mftenfang，forjoanot og
 Staldpfade，og man temote Qus i gujene．Formorfelifen begnnote omtrent $\mathbb{R} l .10 \mathrm{om}$ Formidoagen $\mathfrak{g}$ barede til nafte Midnat，men med nefiglende Barighed paa de forffelltige Steder．I flere Bage forud habde Binden daret beffende，dog fornemmelig bleft fra Syd＝ deft og Mordoft．Dette markefige formmens fande Grund fjendes iffe．＂

Medens den larde llogiber af Webfters Drobog jaa beftemt vioner，at＂，Den fande（brumb til Fronoment ifte fiendes＂，er det macrfeligt，hoor letpind mange ubetndeligere $\mathfrak{t}$ ander vover at opftille fin Obrflaring og giøre Mede derfor fra naturfige $\mathfrak{A a r f a g e r . ~ S a m = ~}$
 ftumber til at iagttage alt det befinderlige ag unaturlige bed famme Raturtildragelfe，fyldtez med 彐cobiel og funde $\mathfrak{i}$ Afarediz，faalange be bebarede den isfufmmelien，iffe forflare fig fanme，men beres
vanartede Gfterfommere，Mutidens bidunderfig farpfindige Slagt，
 har fet noget lignende，orifter fig til at forflare fig alt med den famme $\operatorname{Rog}$ og Derfegentide，hoormed de bifde forteelle，at 2 og 2 er 4 ！
（Efterfom Sion faa beftent er paapeget，i goiffen bi falde joge Fegnentes Begntoelfe，har man videre giort Den Sndoenbing，at Stiernefaldet i 1833 iffe tan hore med bland Iegnene，fordi bet
 af de famme Dage，D．b．f．forud for 1798，fanom dente Begiventiod ved $\operatorname{Orbet}$＂ $\mathrm{Dg}^{*}$ unidodbart forbindes med Tegnene $i$ Sol og Maane．

Som Sbar tillader bi $\mathrm{p}_{\mathrm{s}}$ at giøre opmarfiom paa，at flere $\mathfrak{B e}=$
 Ordet＂og＂，jaaledes：＂Dg＂פiments Stjerner ffal nedfalde，„og＂ de Srefter，fom er i நimfen，ffal røres，＂og＂da fal de fe Men＝ neffens Son tomme i Sturne med megen Siaft of ⿹\zh26ertghed，＂og＂ Da ffal han fende fine engle og foriamle fine uboalgte．Men diaje UDtrat ffal bisjeftg iffe foritaas joaledes，at alt dette ffulde findo Sted for Dagente Slutning． $\mathfrak{J} 29$ ．Bers，font indeholder Slut＝ ningen af be foregaaende Drd，leper vi：„Rigejaa og $\mathfrak{F}$ ，naar $\mathfrak{J}$ jer digie Ting fee，da vid，at gan er nar for Doren．＂Det vilde imid＝
 finder Eted，for mar fan bide，at denne Beginenhed er nar for Ipren．

Weraf fremgaar berfor thbelig，at en Maffe forbumbe Iifora＝ gelfer findes oppitllede，der doffer en bel Iidapariode，idet de be＝
 Srift andet תomme．彐ceftens Brgundelie fitles paa et Bunft for Slutningen af en diz profetiff Pertiode，der betegnez fom＂de Dage＂， d．v．f．Babebcidets Bold mod Menigheden i de 1260 शar；ment Raffens（Enbepunft ligger langt ubenfor Dente Beriode，fom allerede bift．5bad man mu maa faa Rede paa er：5oor mange Begibente＝ der af den opitillede 刃ocfe man man ioge for den sio，hoormed ＂De Dage＂begrculiedes，d．v．F．For 1798，da de 1260 Dage eller Mar futtede？Det entefte，hooraf man fan ergolde Spar paa Dette Spargimanl，er oventabnte Rjendegjerninger，nemlig at Begibente＝ derne begntber indenfor demme Beriode，men affuttedes ubenfor den， $\operatorname{og}^{\text {at }}$ intet beftemt $\mathfrak{Z n t a l}$ Begibenfeder anfores jom tilgørende denne Weriode．

Man fant Derfor iffe andet emb flutte，at faafremt den forfte af
de betegnede Beginentheder indtraffer i Sobet af den frerig nownte $\mathfrak{I} i d$, faa er $\mathfrak{F o r u b f i g e l f e n ~ f u l d o n r d e t , ~ f e l o ~ o m ~ a l l e ~ d e ~ a n d r e ~} \mathfrak{B e g i}=$ benbeder ligger ubenfor. Bar Solent alene bleben formortet for 1798, bilde det bave berret not til Forubifgelfens Spintoelfe. Maanen funde gjerne bare bleben formortet fentere ento 1798, uben at derbed $\mathfrak{F}$ orubigelfen i mindife Mande led noget. Sol og Mante formorfede begge i 1780 , atten $\mathfrak{M a r}$ for "De Bagez" Slututing; Stjernefaldet indtraf $\mathfrak{i} 1833,35$ \{ar efter "De Dages" Slutning. Bi har mu naaet doer 100 Yar langer end til "de Dages" (Ende, og emonu ftaar bet fom noget frentidigt, at jimlens Sreffer fal røres, ontento iffe fan focert fjernt, fom $\mathfrak{m a n}$ fan fe af andre forudigelfer. Stratig
 finde Sted.
 falbet ifolge bor syoning falde bere foregaaet for 1798, forbi $\mathfrak{F}$ orubfigelien figer: " $\mathfrak{D g} \mathfrak{y i m l e n t s}$ Stjerner ffal falde", fa foarer
 det Sted for 1798; thit de fanar alle $i$ Forbindelfe pan famme Mande. Men at dette er taabeligt, har bi allerede fet.
$\mathfrak{O g} \mathfrak{y i m} \mathfrak{l}$ en $\mathfrak{v e g}$ bort lig en Bog. - $\mathfrak{J}$ Deme Begi= benhed fores Zanfen hen paa æremtiben. zra at beffue zortiden
 Beaibenheder, der tmidertid er ligefaa bisfe. Ђyer er bor Stilling umisftendelig autydet. Bi ftaar mellem Rapitlets 13. og 14. Ber og venter paa, at $\mathfrak{b i m l e n}$ fatal vige bort fom en $\mathfrak{B o g}$, der fammen= rulles. Denne Sid er derfor oberorbentlig vigtig og alvorgfuld; thi man bed iffe, foor frart dizif Iing fáal opfybes.

Dette, at $\mathfrak{W i m l e n}$ fat bige bort fom en $\mathfrak{B o g}$, er det famme fom (Ebangeliferme i jamme Rơfe Wegiventheder ubtrbffer ved, at 5im= Leñ Srafter fal røres. Wan anore Steder i Striften gives yoerli=
 3: 21; J̌er. 25: 30-33; Yab. 16: 17 erfarer mun, at Det er (5uds Rgft, faaledeả fom den med forfordelig Majeftet fyder fra den fim= melffe $\mathfrak{I r o n e}$, der bolder dente fragtelige Ryftelfe paa $\mathfrak{j o r d e n ~ o g ~} \mathfrak{i}$ fimlen. Engang talte §erren, da han med Indelig Mgft forfnidte fin evige Lobs Dro for fine Sfabninger, og Jorben fijalv. Glter ffal han tale, $\mathfrak{b g}$ ifte blot Sorden ffal fficelde, men dgiaa $\mathfrak{b i m l e n t}$. Da fan §orben "rave iom den brufne", den ffal "índerflaaes aldele马" og "fonderrides aldelez", og "den ffal faloe og iffe reife fig mere"
（6f．24：19，20）；Bjergene ffal fintte fig fra fine（5numbuolde， Derne fifite $\mathfrak{B l a d}$ midt $i$ Sabet，af den jebne Slette fal fteile Fjelde hroe fig，ionderrebne ふlipper vil fitfe op fra Jorden弓 brudte flabe， $\mathfrak{o g}$ medens（buds $\mathfrak{R}$ git giver（bjenfnd ober Jorden，ffal den ftorfte Forvirring herffe $\mathfrak{i}$ Raturen．
$\mathfrak{Y}$ t bette iffe er et blot og bart §nobiloning $\mathfrak{F j o f t e r , ~ b i l ~ m a n ~ f e , ~}$ $\mathfrak{n a n a}$ man legger nøie Marfe til den Ubtrytsmaade，nogle af ßro＝ feterne har beunttet med 5eninn til dette Tidepunft．（Ffaiaj figer （ $\mathfrak{F a p} .24: 19,20$ ）：„Brubt，imberbrudt bliner Jorben，fplittet， ¡onderjplittet bliber $\mathfrak{j}$ orden，ruftet，giennemryftet bliber $\mathfrak{j}$ orden．Rabe ffal Jorben fom den brufte og foinges hid og did fom en Sangefon， og dena Miagjerning fat tnage pan den，og den fal falbe og iffe reije fig mere．＂Jeremiā（Sap．4：23－27）bejfriber gribende，bpad Der da fan fee：„Jeg faa Gorben，og fe，den war poe og tom，og jeg faa til §imlent，og dent \＆us var borte．Jeg faa Bjergente，og $\mathfrak{f e}$ ，de bevede，og alle $\mathfrak{b}$ giene ffald．Jeg jaa，og fe，der var intet Menneffe mere，og alle §imlent $\mathfrak{F} u g l e$ bar bortfinne．．．．Shi faa figer ⿹erren：（En \＄Vrfell fan hele Randet vorbe．＂
 intetgiort．Songer，fom，beruifobe af fin egen jordiffe Magtinlde， aldrig har bromt ont en hatere Magt end deres egen，faar nu erfare， at der ex ent，Der herifer fom Songer马 Songe，－de ftore faar fe det forfengelige ned al jordiff Wragt；thi ber er en Etorhed over Jor＝ Dens，－Dent rige lafter fit Solv og Guld til Mulbarpe og zlager＝ $\mathfrak{m u s}$ ；thi paa ben Sag hixlper det dem til intet，－de poerjte ફobdinger glemmer fin fortbarige Manoighed，de mregtige fin Magt， －Goer Ircel，der er butden af Sntoens enton berre $\mathfrak{I r e x D o m , ~ - ~}$ hber fri，－alle ugudelige fra bent hotefte til den labefte，－Deltager $\mathfrak{i} \mathfrak{F}$ orfarbelfens og Fortuiblelfens almindelige $\mathfrak{B e r a a b}$ ．De，der albrig tilbad ham，hoiz $\mathfrak{H r m}$ funde frelfe，opigiter mu i Dpo弓゙balen jine $\mathfrak{B o m n e r}$ til $\mathfrak{F l i p p e r}$ og $\mathfrak{B j e r g e}$ ，at de for beftandig ffal ffiule bem for hans \｛afon，hoiz Merbœerelfe bringer dem Undergang． Gjerne bilde de nu flippe at hyfte，hoad de har faaet umber et $\mathfrak{Q t b} \mathfrak{i}$ $\mathfrak{B e f n g t}$ og Synd．Gjerne bilide de mu ffy den frygtelige $\mathfrak{W r e d e}$ Belde，fom de har jamlet fig felb til hin $\mathfrak{D a g}$ ．（5jerne bilde de begrabe fig med wiftorien on alle fine Misgjerninger $\mathfrak{i}$ et evigt Morfe．Eaa flyr de til ßlipper，Ђuler，Grotter gg Revner，fom Sorbens forreme Soerflade nu fremoifer for bem．Men Det er for


Dátil tutet er bit Kald：
$\mathfrak{B j e r g}$ og Rripper paa mig falb！
Thi ben Dag Gan finbe ffal
§20er og ert．
Den Dag，fom be mente aldrig fulde fomme，har tilflut fanget Dem fom en Snare，og deres berengite je jerteß uniffaarlige Drd Inder：„⿹⿺⿻⿻一㇂㇒丶⿱口一心． Sjare $\mathfrak{Q x j e r}$ ，fixant bette Emme din Dpmarfionhed，foreno den hen＝ ledes derpaa bed dizfe frygtelige Scemer！

Mange lader nut haant ont Bymen，men for eller fenere vil afle bede．De，der iffe nu bodfrerdig beder til sjerren，ffal da i fin
 hold faa fort et Bønnemøde．Sanf paa，medens bu lafer bisje Sinjer，om ou bil Deltage Deri．

Uangt bebre ba
Mt opai $\mathfrak{h a n b l p s ~ s a m p , ~}$
Mene Taabe，5aab og gred er ento at faa， （Ei lenger fyrte blind mod gitmagts Efjold， Meu gi＇fig angrende i feerrens Bolo， Sit Surørs＝Baaben fafte，yomyg faa！
$\mathfrak{B e d}$ beller mu af ßixrlighed end fort af Strof！
Faatalb ban mu！Snart venber han fig vat．
af Fimlen，aabnet，vil
En Engelfare inart
Ben 5imlen̉ §erre til
Şans fibjte Gorbefart
Sebjage．Jorben remer for Gans ßlif！
S，at i ham bu ba en Mlnagts Stotte fif！
Fandt Stjul og $2 y$ hos ham，en evig jred， Mens alt paa Sorberige ramled＇ned！


## 7．Tkapitel．

1．Bers．Sg berefter jaa jeg fire Gngle，fom fod paa Sorbens fire Sifoner og hold Sorbens fire Binde，for at iffe nogen Bind falbe blefe over §orben eller oper fyapet eller over noget tra．2． $\mathfrak{O}_{\mathrm{g}}$ ieg faa en anden engel， fom fitg op fra Solens Opgang og havde ben levenbe（5ubs Segl，og han raabte meb $\mathfrak{g a i}$ Roft til be fire Engle，buem bet var givet at fabe Sorben og Savet，og fagbe：3．Sfab iffe Gorben eller Favet elfer Traerne，indtil pi faar bejeglet por（5ubs wienere i beres pander！

Man fan iffe tage Feil af Tiden，hooni bette Brerf ubjoree． 6．Rap．fluttede med det fiette Segla Begibentheder，og det fnvende Segl mebnez iffe，for man naar Begnndelfen af 8．Rap．Wele det 7．Sap．er berfor her indfubt fom i Parentes．Men hoorfor ind＝ ffydee det fer？Jo，flarlig for at omtale flere Enfeltheder angaaende Det fijette Segl．Med lldotryffet＂Derefter＂mene弓 iffe efter alle de tioligere beffrebne Begidentedera fuldbyrdelfe；men efter at Brofeten i Spuet bar fort frem til Slutningen af Det fjette Segl，Yebe马 hans Tanfe（for iffe at bolde $\mathfrak{B r u d}$ paa $\mathfrak{B e g i b e n f e d e r n e 马 ~ u a f b r u d t e ~} \mathfrak{R o f f f}$ folge，fom de opftilles i 6．Sap．）hen paa，hoad der ombandees $\mathfrak{i}$ 7．Sap．，memlig yderligere Smftendigheder i forbindelfe med famme Segl．Det ipargez da：Men imellem hbilfe Begiventeder i ncente Segl falder da dette $\mathfrak{F r}$ ert？Det maa foregaa，for §imlen piger bort fom en $\mathfrak{B o g}$ ；thit efter bente Begiventhed er ber iffe $\mathfrak{H u m}$ for noget jaadant ßarf．Det maa ogiaa finde Sted efter Iegnene $\mathfrak{i}$ Sol， Maane og Stjerner，jaafom biaje Iegn allerede er fuldbyrDede，medens dette entmu iffe er ffet．Det＿falder herfor melfem 13．og 14．Bers （478）
$\mathfrak{a f} \mathfrak{U a b}$. 6. תap.; men bet er jo netop det $\mathfrak{P u n f t}$, til hbilfet bi fom obenfor newont allerede mu har nanet. Derfor gixelder forfte
 fan impoefes. .

Fire figle. - J det, fom foregaar paa Jorden, optrader altid (Gngle fom birfende Redffaber, og gnorfor tan iffe dette bare fire af hine himmelfe ßajener, $\mathfrak{i}$ hbiz §ander (Sud har lagt det her beffreone $\mathfrak{B r e r f}$, nemlig at holde $\mathfrak{B i n d e n e , ~ f a a l e n t g e ~ d e t ~ e r ~ G u d z ~}$ Wilje, de iffe fat blaje, ment med disfe famme Binde fade Jorden, naar den Tid fommer, da de fat flippes los? Tht man logge Marfe til (3. Bera), at bette at "ffade" er en (Sjerning, jom er oberladt til dem ligejaabel fom den at "holde" Bindene, faa at de fffe blot flipper Windene lda, naar de ffal blaje, men felo lader dem $\mathfrak{b l x j e}$, - De fremmer fraftig feld Doelceggelfent Brert med fin egen obernaturlige תiraft. Men ben Sfabe, hoorom dee her tales, indbefatter iffe be fyb fibfte Blager, foiffen Bjerning er anbetroet find farlige (Engle, hodrimod bente laa $\mathfrak{i}$ be fires 5aand. Eller dgiaa funde man tente fig, at naar Tiden for Plagernez llogndelfe oprin= ber, de find Engle, ber optreeber font be handende it bisfe Domme, da forener fig med de fire, fom har fanet det 5 berb at lade windene blaje, bg at de alle tilfammen bringer ober Memeffeme den jarlige frembizning af gubdommelig Bjengialdelfe poer en Slfegt, der er ferlig fithloig oberfor (5ud.

Sordens fixe 5 jorner, 一 ẹt Uotryt, der betegner de
 hner i fin Sreds pagiede gele Jorden.
$\mathfrak{D e}$ fire $\mathfrak{B i n d e}-\mathcal{S}$ Bibeten er Bitho et Billede paa politiffe Uroligheder, Strio og Srig. Datr. 7:2; Jer. 25:32. De fire Binde, der holdes af fire Engle, fom ftane bed Sordens fire Berdenshjormer, maa betegne alle de Stridas og Sprorelementer, fom findes i hele Berden, og naar disfe flippes lop, pg alle blejer tillyobe, fremfommer Den fore Svirbelbind, hoorom Jeremias taler paa det Sted, Der obenfor er henvift til.
(Gn anden fagel, fom fteg op fra Solens $\mathfrak{O p}=$ $\mathfrak{g a n g}$. - (5n anden nirfelig Engel fremfores her med den Spgave at ubpore et andet farlig beftemt ${ }^{2}$ arf. (Efter bor Mening fifal Dette Uotrbt betegne Maaden, hoorpaa, prarere end EteDet, hoorfra Enge= len figer op. Sigefom Solen $t$ fobritningen opftager med ffraa og

med Middagetis fulde Styrfe og (Slans, faaledes begnnder del benne Engela Bjerning $\mathfrak{i}$ Suaghed, mentiltager med ftedje nofjende תraft, indtil Den affluttes $\mathfrak{i}$ Sturfe og Magt.

Den levende ( 5 uda Segl. -- Dette er det fornemite Sjembetegn paa den opfigende (fngel, at gan har med fig ben lebende (Gudz Segl; heraf famt af den Iio, inden hoilfen hanz ©jerning maa falde, maa man om mufigt beftemme, foad der betegues ded Yans Sendelfe. 5ans Brert antydes flarlig derbed, at han har den lebende (6udz Segl. Bi iporger derfor, foad dette den levende (5ud Segl er, fom han har med fig.

1. Udtryffets Betydniag. - (Ft Segl er det Redfab, $\mathfrak{h}$ bormed man ftempler og beiegler noget, og gooraf Jirbibider, $\mathfrak{f} i r=$ maer og Statifampund bentter fig for paa $\mathfrak{D}$ ofumenter at giøre $\mathfrak{G j}=$ try* i Bote fom Bedi Det oprindelige Dro i nkerbcerende Sfriftited gives folgende Betndning: et Gegl, d. д. f. Segiring, Mrerfe, Stempel, Iegn, Bant. Til Berbets Betnoninger horer ogiaa: at fitre en noget, jatte Segl efler Marfe pan noget til Jegu paa, at det er aggte og antaget, bed et Marfe at hevione, befrafte, fatflan og uomarte. Sammenfigner
 bindelie med oventrente forflaring, fa jer man, at Drbene: Tegn, Segl og Mærfe i Bibelen benttes fom ens̈betubende Sro. © Segl, fom det foreliggenbe Tefit heder, fand frettes paa (Bubs Tjentere. Man fan naturliguiz iffe antage, at der $\mathfrak{i}$ dette Tilfarbe birkelig jeettes et Mirerfe paa ent $\mathfrak{K i p o}$, men at det her gicelder Jagt= tagelfen af elt jarlig Stif eller $\mathfrak{A n n o r o n i n g ~ m e d ~ f a r l i g ~ S o m i n n ~ t i l ~}$ (6ub, noget, der tjener fom Stillemarfe eller "शoftillelfegtegn" mellem (6udz Tilbedere og de andre, der iffe tjenter ham, feld om de fore= giver at folge ham.
2. Soortil et Segl brugẻ. - (5t Segl brugeß til at jtad= frife alle Sobbeftemmelfer eller Baabud, jom enfelte Perfoner eller Stats= magter finder for godt at ubitede. S Striften forefommer happige EEsempler paa dets Gubendelfe. Ó 1 . Song. 21:8 ftaar der, at
 Signetring." Dette Brev habde on hele Fing $\mathfrak{A l f a b z}$ Mandighed. Atter lefer man it fit. 3: 12: „§ Song Mffajerua' Mabn bled der firebet og forfeglet med $\mathfrak{\Omega o n g e n z}$ Signetring." Saaledes dgiaa i Rap. 8: 8: „Den Sfrift, fom er ffreben i Songens Mabn og forfeg= let med Songens Signtring, ftaar iffe til at tilbagefaide."

3．5boret Segl benyttes．－Mltio i furbindelfe med en $\mathrm{Sob}^{2}$ ellet Fororbing，Der freper Qydighed，eller bed Dofumenter， der ffal gialde for Retten eller Gjemfalder til Behanding efter Sowen． $\mathfrak{F o r e f t i l l i n g e n ~ o m ~} \operatorname{Env}$ laber fig iffe fitle fra et Segl．

4．©5 1 dos Segl．－Man man iffe trenfe fig，at der ffulde findes et bogjtaveligt Geglaftrnf，frembragt ved joroiffe Reoffaber， paa de Fororoninger eller Rone，Serrel paalagger MRenneffene；men
 bi netop har bif，maa man pyfatte Sagen faaledes，at et Segl
 dighed．Dette finde马，felo om man iffe benniter et egentlig Segl，i Sobginerens Mann eller Mabnetref i zorbimbeffe med lldryf，der angiber， $\mathfrak{h n i l f e n ~ M a g t , ~ d e r ~ h e r ~ o p t r a d e r , ~ o g ~ h a i f f e n ~ \Re e t ~ D e n ~ h a r ~ t i f ~}$ at ubfardige Sobe og forfange Sybighed．Seld med et Segl i $\mathfrak{a l m i n d e l i g ~ f o r i t a n d ~ m a a ~ m a n ~ a l t i d ~ b e n t t e ~ \Re a n m e t . ~ ( S e ~ d e ~ S t e d e r , ~}$ hoortil obenfor er hendif．）（Et Efsempel paa Mamets Bemptelfe alene jones at forefomme i $\mathfrak{T a n .}$ 6：9：，，San ubfted nu，o Kionge， Forbudet og fad det opjæ⿰te ffrifflig，ian det iffe fan forandre马， ifplge Medernes og Berfernes Qob ，fom iffe kan tilbagefaldes．＂ Sroene：„lad det opfeette ffriftlig＂，oberiettes ggiaa：„undertegn Det ffreme＂，og dette nil Da fige：forfnn Dotumentet med den fonge＝ lige Underfifift for at bife，hoem der forlanger Sinnighed，og fammen Ret til at forlange den．
 „Bind Witneabyrbet ind，forjegl Srdet［Qdven］i mine Difciple．＂ Dette maa betyde til，at nogle af Sobens forbringer fution gienop＝ lives $\mathfrak{i} \mathfrak{D i f c}$ iplenes $\mathfrak{y j e r t e r}, \mathfrak{B u d}$ ，fom var bleben onerfete eller for＝ brangte，faa beree fande menting var ganet tabt，og i Forubfigelfen faldes defte：at forjegle Droet eller Boben，gjengive den det Segl， fom bar blebet ben frataget．

5 g de 144,000 ，jom i foreliggende $\mathcal{S a p}$ ．Figes at vare befeglede
 de figes at babe fin Faders $92 \mathfrak{a n}$ ffrebet i fine Fander．
$\mathfrak{M}$ foreganende Beviarceffe，Kjendggierninger og Bidmeßburd i Sfriften folger uunogaaelig to Elutninger：

1）Guba Segl findea i forbindelfe med Guds $\mathfrak{Z o v}$ ．
2）Gudz Segl er den $\mathfrak{T e l}$ af hanz $\mathfrak{L o v}$ ，fom indeholder hanz Ravn og vifer fank Ret til Dette Mabn，med more $\operatorname{Drb}$ ：vifer，foem han er，Smfanget af hans நerredømme og han Ret till at regjere．

Glle de formemite ebangeliffe Samfund indrommer, at ©abs Sov i fitte Sovedtref indeholdes i de ti Gudz Bud. Man behober on fum at umberigge digje $\mathfrak{B u d}$ for at finde, ghilfet af dem Der man opfattes fom Qobens Segl, eller med andre Srd fundgior
 neepner Driet Gud; ment af bisje tan man iffe finde, foem der menes; thit ber er mangfoldige (Bjenftande, hoorpaa Dette Nabn an= venter. Der er, fom $\mathfrak{t l p o f t e l e n}$ figer ( 1 Ror. 8:5), „mange Guber og mange Ferrer". Joet bi $\mathfrak{n u}$ for Diebriffet forbigaar det fierde
 $\operatorname{bg}$ Jerre, ment ifte nermere fortlarer, hoem det er. De porige fem
 Med den Del af Soben, wi her har underingt, biloe bet bere amuligt at oberbevife felo den grovefte $\mathfrak{H f g u b a n t l e r}$ on Snid. Billeodnr= feren funde fige: Dette gfandebillede foran mig er mit (bud; hans
 Sloder, funte pgian fige: Solen er mint Gud, og jeg tilbeder ham ifolge deme 200 . lloen det fierde $\mathfrak{B u}$ er fanledes de fi $\mathfrak{B u b}$ ugnt= dige, foor det gicelder at indfixerpe den jande ©hde Tilbedelfe. Men lad as mu tiffoie bet fjerbe Bud, lad og gjengive Roben bet Wanbud, fom mange gjerne wil paaftaa er bleben ubifettet, jaa faar vi fe, hoorledes Sagen da ftiller fig. Underfoger man dette $\mathfrak{B u d}$,

 man frata, at man lafer deng forbringer, fom har ffabt alt. Solen er aftiau iffe de ti Bubz Gud; men ben, fom ffabte Solen, er den fande (5ud. Jngenting i Simmel eller paa Jord fan bare det Befen, fom fer forlatger Shdighed; thi denne Sobs Gud er den alene, fom far ffabt alt, hbad der er hlebet til. Nu har man da
 Gempres til falffe ( 6 uder, "iom iffe har giort bimlen og Jorden". Jer. 10: 11. 刃n har Sphabmanden til deme Sob erfleret, hoem han er, hoor langt hans Ђerredomme ftreffer fig, og med hoilfen Ret han regjerer. Shi entoer forftandig Sfabning maa frate ubil= $\mathfrak{f a r l i g}$ inormmme, at den, der er alle Tings Sfaber, ogjaa har Æet til at forlange Qubtghed af alle fine Sfabninger. Det fjerde Bud forfiner faaledez dette vidumberlige Dofument, de ti Bubord, det

[^21]
enefte Dofument bland Mermeffene, (Gud nogenfinde har ffrevet med fin egen finger, med et Mannetraf, fon gipr det foritaneligt og retagyldigt, - med et Gegl; ment wow det fieroe Bud fawner det alt Dette.

斯 foreganembe Bedifiporlfe fremgan det flart, at Det fjerde Bud er (Guds Gobs Segl, med andre Erd: (Buds Segl. Smidertio lader den hellige Sfrift oz iffe uden ligefremt Bidte弓burd deEangaaende.
 Seglog $\mathfrak{M} \propto \mathrm{r} \neq \mathrm{e}$ enabubigt. Mu figer jerven ubtryftelig, at Sab=
 fatal $\mathfrak{y}$ holde; thit det er et tega mellem mig og eder hos ederés (Efterfommere, for at Jjfalbibe, at jeger Gerien, fom helliger eder." 2 Mof. 31: 13. Det famme fremfolde igjen af Wrofeten (5zefiel (Map. 20; 12-20), Wer figer §errent til fit Folf, at felve senfigter med deres Sabbatigelligholdelie, Deres Soerfoldelfe af det fierbe bud, war ben, at be flufoe bide, at han war beres Gud. Dette er Det famme, fom om §erren furde habe fagt: "Sab= baten er et Segl. pra min Side er den et Segl paa min Mundig= $\mathfrak{h e d}$, Iegnet paa, at jeg har Ret til at frexe Sudigheo; fra edere Side er den et Tegn paa, at Gatger miga til ebers Gud."

5ots matr nu figer, at bette iffe ajolder Mutidens Sriftue, efter= fom Sabbaten fum dar et Iegu mellem (6ud og Soberne, er det
 ensftemmelfe med Sfriftene Menitg iffe inoffrenfer fig til Mbrabame Sad i boaitavelig foritano. Mbrabam ubalgtes forit, fordi han
 Gans Serd ubalgtes til at bere (6ubs foll og til at bebare hane Sambled og 2 od, formi alle anore foll bar falone af fra ham. Det er bel fand, at diafe Sod om Sabbaten blew talte til dem, medens
 men bente Stillebeg bleo medorubt, og bedringerne bleb belagtige t

 gifennem hans Som, dg"be faldes mu alle Joder „i det indoortes" og "fande §3raeliter". Nu girelder Srbet alle fabamme; thi de har
 Folf i gamle Dage havde.

Saaledea betragte da det fierde Bud eller Sabbaten af §erren
 bande under ben gamle og den mye Susholduing，idet folfet bed dette $\mathfrak{B u d}$ tilfjendegiver，at de er ben jande guds Jilbedere，medens （ Sud ved famme Bud abbenbarer fig fom deres retmasifige $\mathfrak{b e r f e r}$ ， fordi han er beres Staber．

IS Sverensfemuelie med demte 衣oreftiling vil man logge Marfe til ben beteanende sjendsajerning，at naarfombelit be lellige Skriben＝ ter vil fremtreve dent fande（bud i Modjatning til falfe（5uber，af lyad $\mathfrak{H r t}$ be nepures tan，henvifer de beitandig til bet fore Sfaber＝ berf，paa goilfet det fierbe Bud boiler．（Ee 2 Song．19：15； 2 §røn．2：12；Mef．9：（6；Sal．115：4－7，15；121：2；124：8；134： 3；146：6；65．37： $16 ; 42: 5 ; 44: 24 ; 45: 12 ; 3069: 8$ ；（5．51： 13；Jer．10：10－12；Gal．96：5；Эer．32：17；51：15；9（p．（8j．4： $24 ; 14: 15 ; 17: 23,24$ จ．โ．จ．）

Yiter vil di gipre opmertiom paa，at netop de，der i $\mathfrak{A a b} .7$ berer den leveride gude Serg par fine Wander，atter fures frem i 2ab．14： 1 med Faberens $\mathfrak{M a v a r}$ paa fine Kander．Wette er et godt Bedis paa，at＂Den Ievende（ $n$ ubs Eeg1＂og＂，Faderens Mabn＂ beunttes enstndig．Bebiảraffen angaumbe dette Wuntt bliber fuld＝ ftrendig，naar man faar Sifferged for，at det fierbe $\mathfrak{W b}$ ，der，fom pi bar jet，er Sobens Eegl，outaleas af berren fom det，der inde＝ golder ban ？am．Bevijet berfor vil man fube i 5 Moi．16： 6 ： „Men paa det Eted，Werren，din（Gub，ubualger til der at lade fit
 var det，de flagtede Baafteofferet？－3o，det var selligoommen，
 fjerde aabenbarede dea fande（3ud og indefold hans Mavn．§yor＝ fombelft det fierbe Fito var，der boede（bilds ？abu，gg dette var det enefte，bint Sro fumbe ajorbe．（Se 5 9poj．12：5，11，21；14： 23,24 o．i．b．）
（5fter mil at have foftifanet，at（3uds Segl er hans hellige Sabbat，hoor lant labn fimbe马，fan man gaa videre med forub＝ figetfens zubning．Wed det，fom i foreliggende Bery fremptilles for o3，nemlig，at de fire Binde tiffulatadende er bed at brybe los og volde Srig og Forbirring $i$ Sambet，og tillige derbed，at demue Gjerning hemme马，indil Guds Sjenere biter feglede，fom on ber $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{F}$ orbeien maatte giprea noget for bem for at frelfe dem af $\mathfrak{T r a n a f e l e n , ~}$ －bed dette mindes man om，at $\mathfrak{J a r a e l i t e n t e s} \mathfrak{S}$ uip blev marerede med $\mathfrak{B a f f e l a m m e t s ~ B l o d ~ o g ~ f f a n n e d e s , ~ d a ~ D o d e n s ~ ( e n g e l ~ g i f ~ g j e m e m ~}$

Sandet for at ifjelflaa legupternes forftefonte (2 9Pof. 12), fant pm Det $\mathfrak{T e g n , ~ f o m ~ M a n b e n ~ m e d ~ S f r i v e r e b f f a b e t ~ ( ~} \mathfrak{F}_{3}$. 9) fatte paa alle dem, der fulto fpares af de bebebtede Mand, der flulde gaa efter ham og flaa ned og iffe faane; og man fanter lieraj, at det (Budz Segl, fom anbringes paa hans ¿jenere, er et eller andet $\mathfrak{2 l D}=$ ffillelfestegn eller religigft Sijendemarfe, ved huilfet de vil blive ffanede for ben Gube Tom, der rammer be rgudelige omfring dem.

Raar man ma har fundet (bude Segl i det fjerde Bho, blider bet noboendigt at underigge, hoorvidt fanme $\mathfrak{W u b s}$ Sverholdelfe frower nogen farlig Relịiomabelfe. Snaret fither Ga, og deme er meget beitemt og ixitefaldende. Sioget of det mertefigite, man

 Jnoflndelfe er faa mregtig og foreder fig faa bidt, er dette, at ben figefremme Duerfoldelie af Gitbe $\mathfrak{Z o v}$ er en af be meft ivintafdende Eipnommeligheder, man i Gjoren og Saden fan optage, paa famme Iio fom bet er et af de florite Rory, man fant tage op, felo i be meft oplnfte og friftne Zande. Det fieroe Bud freber, at den fubende Dag i hber Uge helligholdes fom herrens Eabhat; pag bog far neften
 ladet fig forleode til at helligholde bent forfte Dag. Man behover blot at begnude med at golde ben Tag, fom Bridet paabnder, fau ubpeges man frafe fom en Scrlitg; man ffiller fig ftrats lige meget fra Den nabnfriftue Berden fom fra den hbodfardige Berden.
$\mathfrak{B i}$ orager ba den Elutuing, at Engelen, fom opitiger fra So= lent Spgang, og har ben levende (5uds Segl, er et guodommefigt Sendebud med det 5 verv at iftandoringe en Reform bland Mrente= ffene med Ђenfin til det fjerde Buds Sabbat. Deme (bjerning Redifaher paa Sorben er uaturligwiz ふrifti Ijenere; thi Det oberbrages Mennefer at oplnfe fine Medmemeffer om Bibelent Sandheder. Men efterfom der er fubfommen Sroen $\mathfrak{i}$ alle Guds Raboflutninger, fones det iffe ufandigulig̣t, at fanffe ent Engel i egentlig Forftand har $\mathfrak{A n j}$ baret for og Spigt med dette $\mathfrak{H r b e i b e}$.

Wi har allerede lagt Macrfe til, at Dente (Bjerning efter $\mathfrak{a l}$ ri= melig Iidaregning tifforer nor egen Iid. Dette fremgan endotione deraf, at man fom det nafte, der ffer efter disje (5uds sjeneres Befegling, fer bem ftaaende for (buds Trome med Seierspafmer ifine Sowner. Bejeglingen er derfor det jiofte, der ffer med dem for berez Forlparning.

S $\mathfrak{A a b}$. 14 finder mant atter famme (bjernimg fremftillet find= billeditg bed en Engel, fom flyuer midt tgjemem gimien med det mejt aldorgfulde, adoarente Bubfab, fom Demefter nogenfinde far hort. Werom fal bag tales neermere, naar vi nanr fan langt; fore= Iqbig naxumes Det fun fer, faajom det er Det fiofte, der ffal ubrettes for Berden for §rift Somme, der er den nefte Iildragelie incbute Forudigelfes Drben; derjor maa det ogiaa ffe pan famme Iid, fom Det, Der fer omtales i $\mathfrak{F a b}$. 7:1-3. Engelen med dent lebende ( 3 nos Eegl, fom nemmes i 7. Sap., er derfor den famme jom den tredje Engel i 14. Sap. Deme Ennmaade giver ogiaa oor Ynffuelie anganende Seglet forguet Shytte. Iht medens iom Folge ai Gjer= nimgen i 7. Sap. mange plemuffer befeglea med den febende ( 5 uda Segl, fatedes fremitilles dgian fom jolge af den tredje Engets $\mathfrak{B u}$ ffab i 14. Sap. mange, fom efter Efriftens Biduesfurd lyder


 fanb er det fornemfe Epargmand fremganr flart beraf, at Sber= boldeljent af Budene, Sagttagelient af serrens Sabbat tilligemed alle
 tilbeder Turet og tager det Mrarte, hoilfet, fom vi jentere ifal fe, er at helligholde en falft Eabbat.
(fiter faaledes fortefig at land beffimetiget oz med Emmets Sobedpuntter, fonmer bi tuit til, goad der meft af alt man beffe Spmarffombed. I fulditendig Suerensifenmelfe med foregaende
 at deme (Sjerning allerede fuloburde for vore Dine. Den tredje Engels Bubfab har begumb at lybe, - Engeten, jont opitiger fra
 batapporgămaalet er begundt, og den gaar ftadig fremad omend it forgoldsbỉ Stilhed fra Rand til Ramb, og den er beitemt til at baffe Bebcegelfe i ethbert Band, Der har Stab paa Ebangetiets Rņ. Den bil engang frembringe et Foll, der holder fig beredt til Frelfe= rens frare תomme og er befeglet for hans ebige 刃ige.
(ffter not et Spargamaal forlader vi biaje Bera, bed hbilfe bi $\mathfrak{H a r}$ obatet faa lange. §ar ni bland Jordens folt jet nogen $\mathfrak{B e}=$ vaegelfe, der funde antube, at ben opitigende (Ergels Raab: "Sfad
 Ijentere", paa nogen Maade er bleven befoaret? Den Tid, i guilfen
$\mathfrak{B i n b e n e}$ holdes filbage，funde ifolge Sagent Ratur iffe vere en Tio med for fred．Dette vifoe iffe poare til forubfigelfen；thi for at giøre det klart，at Bindene holdes tilbage，maa der rade forithr＝ relfe，Sphibfelfe，Brebe og Sfininge bland Folfene，medens Striden Leilighedebiz blugier op og brnder frem ligefom et fraftigt Bindita fra ben fæugflede，Hicmpende Etorm，og di弓fe Uobruo maa plud＝ felig og ubentet hemmes．Saafedes og iffe paa anden Maade vilbe Det ftaa flart for den，der $\mathfrak{i}$ Forubfigelienz Sys fer paa，yoad der tildrager fig，at Managtens hemmende santio ent elfer anden goo Wenfigt lagde弓 paa Etridens og Sampens brendende Elementer． Saadant far i Birfeligheden bore Tiders Ubpende beret $\mathfrak{i}$ ober et $\mathfrak{H a l p t} \mathfrak{A a r h u m b r e d e . ~ S i g e f r a ~ b e n ~ f t o r e ~ S m b a l t n i n g ~ i ~ 1 8 4 8 , ~ d a ~ f a a ~}$ mange europaiffe $\mathfrak{T r o n e r}$ ftortede $i$ Stovet，hotifen Iifitand af $\mathfrak{y}$ or＝ bitrelfe og politify Uro har der iffe beret mellem alle Jorbens jode！ Sne og ubentede Forbiflinger or plubjelig fuit op og har bragt $\mathfrak{F o r h o l b e n t} \mathfrak{i}$ en tilfoneladende upplbelig Forbiring，truende med
 fin 5eftighed，og tujimbe Stemmer har reift fig og formbiagt，at dent ftore Srife var fommen，at en almindelig Berden马frig maatte blive $\mathfrak{F} \mathfrak{F l g e n}$ ，og at ingen fumbe forubfige（Enden paa dette；men faa har plubjefig og uforflarlig noget fluffet Brandent，og alt er blebet roligt igjen．
$\mathfrak{F}$ pr bort eget $\mathfrak{Z a n d s ~ ( 2 f m e r i f a \mathfrak { ~ } ) ~ B e d f o m m e n d e ~ f t a a r ~ B o r g e r f r i g e n ~}$ i 1861－65 jom et marfeligt（5fsemper．I jiiditncente $\mathfrak{U}$ arä Foraar bar bet $\mathfrak{I r b f}$ ，der huilede paa Folfet for $\mathfrak{z i f u e t e b r i n g e l f e ~ a f ~ M a n d = ~}$ ffaber og Mibler til at fortfeette Srigen，blenet faa ftereft，at bet begnnote alborligt at findre den Gjernings fremgang，ber findbilled＝ lig betegnedes bed den opitigende Engel，ja endog truede med Gelt at ftanie den．De，fom bar intere马jerede i dibje Sandheder og troede， at siden bar inde for שorubitgelfents Dpfuldelfe，og at Engelen Drb，＂ffad iffe＂．o．f．b．，antydede ent Bevagelfe fra Menighedens Side，opfende derfor fine Bomner til ham，fom ftyrer folfene，at
 og $\mathfrak{B o n n t}$ dage bled beftemte forlig for ben Sage Sfyld．Den Tib， da dette indtraf，bar en trift og mprł ßerido $\mathfrak{i}$ Srigene Gang，og iffe faa gritfitillede i Politifen ßerben forubjagde，at ben bilide ved＝ bare $i$ bet uendelige，og at alle bens Elendigheder viloe tiltage $i$ en forforbelig Grad．Dog fom der plubielig et Dmflag，og neppe tre Maaneder bar benrumbue fra den ©tuth，Goorom bi taler，for

Sybtatermes fidfte sar havde poergibet fig，og afle deres Solbater habde nedlagt Baabnene．Gaa plubfeligt og fuloftembigt fif den en （5nde；og faa tafnemmelige bar alle for lldfrielien af dente firceffe＝ lige Strida Trenglel，at hele folfet udbrod i jublende Sang，og

 underligt for pore $\$ \mathrm{Dine}$ ！＂Der er Dem，fom tror，at der fandes en beftemt Brumb til，at denne Samp jaa pludjelig ophorte， en Grumb，fom $\mathfrak{W}_{2}$ roen naturligbis fun fiender lidet til．－Den plud＝
 Tnrtiet og \％ūfand i 1877－78，den fanff＝ameritanffe $\mathfrak{J r i g}$ i 1898 $\mathfrak{g g}$ Sriget forndig mellem Rustand og Japan tan nobneg fom enonu fentere（ftempler．

4．Vers．Eg jeg harte be befegledes Tal，hundrede og fire og firti Tu＝
 Tuinbe brfeglede，af 凡ubens Stanme tofo זufinde befeglese，af ©abs Stamme tolv Zuitube beieglebe，6．af Mfers © Stamme tolv ₹ujinbe befeglebe，ai Mafta＝
 lebe，7．af Simeon弓 ভtamme tolo Zuitube befeglede，af Revi弓 ©itamme told Tuinbe befeglebe，af Siaftars Gtamme tolo Tuitube befeglebe，8．af ভebu＝
 af Beriamins © Stamme tolo Tufinde befeglede．

De bejegledes $\mathfrak{A n t a l}$ anfores her fom 144,000 ；on forbt 12,000 bejegledes af boer af be tolv Stammer，antager mange，at bette maa bare foregaaet idetmindite fan langt tilfage fom ved Begundelien af delt friftelige Sidaregning，da disfe Stammer bogitavelig var til， og de indfer iffe，hoorledes det fan giceloe vore egne Dage，ba boert Spor af worffel mellem nownte Stammer fan lange og faa fuld＝ ftrendig er blevet fjernet．Bi bil henvije jaabante til Begundelfess＝
 Sjener，hilfer de told Staminex，fom er $\mathfrak{Z}$ \｛dipredelfen．Mine $\mathfrak{B r g o r e}$ ！agt det for ibel Blede，naar $\mathfrak{J}$ falder $\mathfrak{i}$ forffellige $\mathfrak{F r i}=$ ftelfer，＂จ．f．b．De，til hoem Jafob her fenvender fig，er 1） Sriftne；thi de er hans Brodre；2）De er iffe ombende til §riften＝ dommen fra Spberne，hana egen Iids toly Stammer；thi han hen＝ nender fig til dem i $\mathfrak{A m l e d n i n g ~ a f ~ F r e l f e r e n 弓 ~ ת o m m e . ~ ( S e ~ \Re a p . ~ 5 . ) ~}$
 Sriftne，og han falder dem de told Stammer，fom er $\mathfrak{i}$ Mdipredelfen．

merbrevet (S̊ap. 11: 17-24). İ Det flaaende Billede, han ber $\mathfrak{a n =}$ vender om Wooningen, foreftiller det gode ©ljetree Jarael. Spogle $\mathfrak{a f}$ (Grenene, Mbrabams naturlige (Fftertommere, var afbrubte ded Bantro (be troede iffe paa Sriftus). Wed Irden paa Srifun ino= podes de bilde Sljefbifte, Wedningerne, i det gode Stjetres Etamme, og fanledes forplantes og fortiottes de tolo stammer. Sg her finder man Forflaring paa famme gipoitela $\operatorname{DrD}$ : "Yffe alle de, fom
 $i$ det uboortea er $\mathfrak{J}$ poe, er $\Im$ jode, . . . men den, fom $i$ det indobotes
 Jerufalems Porte, denne nuteftamentlige, d. D. i. friftue, iffe jobiffe Stad, Nabneme paa $\mathfrak{F}$ raets $\mathfrak{B a r n s}$ told Stammer. Waa denne ©tabs (Srundmure ftaar nedffebet Rabnene paa Rammets toto
 Yab. 21: 12-14. Dm de tofn Stammer ubeluffende tifforer den forrige $\mathfrak{W u} \mathfrak{a}$ foldning, bilde det have baret en naturligere Srben, at
 $\mathfrak{p a a}$ Portene; men mei, de tolv Stammer $\mathfrak{F a b n e}$ fatar paa Portene. Sg ligefom alle de forldite sarffarer fommer til at vandre ind og ub gjemem de faaledes paaffreme ßorte, jaaledes ffal ogiaa alle be gienlofte regues fom tilforende bisfe tolv Stammer, enten de faa paa Эordelt bar §pber eller 5ebninger. Taturligbis foger man da for= gicebe noget abffillelfestegn mellem Stammerne her pa Sorden; thi efter $\mathfrak{G r i f t i}$ תomme $i$ Ripoct behober man iffe at giemme pan ©tam= mermẻ Slagtregiftre; i 5imlen berimod, foor de forftefodtes Me= nigheds Mavne optegnes, findes der fifferlig Droen, og goert Mann indtegnea nof ifin egen Stamme. 5eb. 12: 23.

Man fer, at Riften ober Stammerne her afpiger fra bell paa andre Steder ginne. Jafobs tolv Sonter, der bleb §obeder for ftore familier, fom falotes Stammer, var: 刃uben, Simeon, Sebi, Juba, Эiaffar, Sebulon, Benjamin, Dan, Maftali, Gad, 彐jfer og Jofef; men paa fin Dobjeng antog Safob fig Jolef Spmuer, (Ffraim og Manawie, der ffulde bare to af Şaraela Stammer. 1 Mof. 48:5. Saaledes beltes jofefs Stamme, hoorned der bleb
 reanebe man fun toln Stammer og indrettede furn tolb Robder; thit Wevi Stamme forbigif man fom den, der var beftemt til Ijeneiten $\mathfrak{i}$ Tabernaflet og ingen $\mathfrak{A r b e l d}$ ftulde have. I foreliggende Iefft for= bigaaes imidlertio Gfraim og Dan, medens Redi og Jojef tommer
iftedet. Wil $\mathfrak{D a n}$ forbigaaez fan ifolge Fुortolfere fomme deraf, at denne Stamme pornemmelia bar henfalden til Mfyubebonrfelfe. Se Dom. 18. Revi Gtamme inotager her fin ßlads fammen med de porige, faajom ber $i$ det himmelffe Sanaan iffe lenger vil vare nogen (brumb til, at be ingen Yrbelod fal habe, faaledee fom $\mathfrak{i}$ det jordiffe, medens jopef弓 Stamme jandinnligbia ftaar for ©fraim fom et $\mathfrak{R a m}$, der funes at bere blebet anbendt bade paa ©fraims $\mathfrak{b g}$ paa Manasfes Stamme. 4 Moj. 13: 11.

12,000 bejegledes af hoer af de told Stammer. Dette fal bife, at iffe alle dem, der $\mathfrak{i}$ dent himmelffe Sptegnelje habde $\mathfrak{P l a d}$ blandt disje Stammer, da Befeglingsbartfet begundte, bejtod $\mathfrak{F r ø b e n ~} \mathrm{dg}$ bandt Seier tilfiblt; thit medmindre de feirer, vil deres Mawn blide ub= flettet af Sidets $\mathfrak{B o g}$, feld om det allerede ftaar der. $\mathfrak{A l a b}$. 3: 5 .
9. Bers. Derefter já jeg, og fe, en for ©fare, fom ingen funde talle, af alle Slagter og ©tamuer og forf og Sungenaal, fom for for Tromen og for Sammet, iforie lange huibe filaber og med Falmegrent i fine Seander, 10. og fom raabte med høi Roft og fagbe: Saliggiprelfen tifgprev por Gub, $\mathfrak{h a m}$, fom fibber paa \}rotten, og Rammet. 11. $\mathfrak{O g}$ alle Cinglene fob omfring Tromen og om be 2 efofte $\mathfrak{g}$ om be fire $\mathfrak{F y r}$ og faldt ned for Tronen paa fit
 dommen og Tatigelfen og Prifen og Magten og Styrfen tilgprer vor (sub $\mathfrak{i}$ al Evighed! 2men.
 Der henrytt tilbeder Gub for hans Jrone. Denne uhyre Stare er uben Tvibl be forlofte af alle Elegter $\mathfrak{o g}$ Stammer og Foll $\mathfrak{p g}$ Tungemaal, fom bed frifti andet Romme er opjtandie fra be Dode, $\mathfrak{o g}$ man fer faaledez, at Bejeglingen er det fitite $\mathfrak{B a r t}$, der fuldbur= deg for (5ude folf forud for Dvergangen til den evige Salighed.
13. Bers. Dg ent af be gexite talte til mig: Disie, fom er ifprte be lange foide 爪jortter, hoem er be, og goorfa er be fomme? 14. Og jeg fagbe til ham: §erre! Dut ved bet. Og han iagbe til mig: Dette er dem, fom er tomate ub af den fiore Trangiel og har tocttet fine lange §jortler $\mathfrak{o g}$ giort bem $\mathfrak{h n i d e} \mathfrak{i}$ Qammets Blod. 15. Derfor er be for (Bubs Trone og tiener ham $\mathfrak{L a g}$ og Nat i hans Tempel, og han, fom fibder paa Tronen, flal bo over bent. 16. De ffar iffe gungre mere, ei geller torite mere; Solen ffal ei beller falbe paa bem, ei heller nogen 5̌ede. 17. इदi Qannmet, fom or i Kronens Mridte, ffal vogte bent og lede bem til kivens Bandtiber, og (3ub fal aftorre goer Taare af beres $\mathfrak{p}$ inte.

De Spørgsimanl, en af de $\mathfrak{e c t o f t e}$ rettede til $\mathfrak{F}$ ohannes: „Disfe, fom er iforte de lange, Goide §jortler, hoem er de, og hodrfra er be

Lomne?" \{ammen med Эohanne马’ ভvar: „Ferre! Du bed det," \{bori
 Mening, fyiz be gialdt bele den fore Mangod, ban $\mathfrak{n u}$ faa for fig; thi jobames vidite jo, hoem de bar, og hodrfra de fom, faafom Kan netop habbe fagt, at de nar folf - forldite naturligbiz - af afle Elwegter, Stammer, Folf og Tungemaal; og ban łunde bave foaret: Digie er be forlofte af alle Sordens folf. Sigtedes ber imidrertid bland derne uhnre Manje til en farffilt ©fare, der funde ffiefnes paa et farffilt §jendetegn efler Etilltitg, ba bar det i faa $\mathfrak{F a l d}$ iffe faa flart, fyem de bar, og had der bavde forfberbet dem Deres farlige Stiling. Med Mette funde faaledes Spargămaafene retteß med ⿹eninn til dem. Wi helder derfor til den Snnsmaade, at de Gpargamaal, en af be 2erbjte fremfatte, ledte Spmorti= fombeden hen paa en farffilt Clare; og Der fremftiles iffe nogent, paa hoem den mere naturlig fumbe hentedes, eno de i Sapitlets forfte Tel omtalte 144,000 . Siftrot babde Gohames jet dem $\mathfrak{i}$ deres fortrenfelige §tand, da de fil den lebende (5ude Segl miot under de fibife Dages Trangfler; men fom de her ftaar iblandt de gientofes Stare, er Doergangen jaa fot, og Det Bilfaar, Gobrumber De mu optrceder, faa ganffe anderledes, at han iffe gientjender dem fom den
 fones folgende Enfeltheder ferlig at furne andendes:
 en Grad fandt om alle Sriftne, at „bem bar gjennem megen grang= fel at indgaa til (3uba Rige", faa gialder det $\mathfrak{i}$ en ganffe freregen Foritand om de 144,000 ; de giennemgaar en jaadan Trangiel, fom aldrig har baret, fiben folf bled til. Dan. 12:1. De exfarer Jafobs Trangielatidz Sjelefoal. Ser. 30:4-7. De ftaar uben Mibler under be ffraffelige Iing, fom foregaar under de fibite fav Blager, $\mathfrak{t}$ hitfe Bud aabenbarer fin ublandede Brede paa Jorben. $\mathfrak{A a b}$. Sap. 15 og 16. De gientemgar Den frengefte Irangfelatio, Berden nogenfinde har tjend, om end de gaar frigipute ub af den.
2. Soide Siortler. - De twatter fine Sjortler og gipr dem hivide $\mathfrak{i ~ S a m m e t a ~} \mathfrak{B l d}$. Sm dent fidte Slagt gixlder ganfe
 18. $5 \mathfrak{g}$ inworbel be 144,000 antlage for at $\mathfrak{y a b e}$ forfaftet Sifitus og foler paa fine egne Bjenninger til Frelfe, forjaabiot be vagree fig ned at obertrabe (Gubs $\mathfrak{B u d}$ ( $\mathfrak{A} \mathfrak{b b} .14: 1,12$ ), bil bog dente Stjondfel aftbattes paa fin ben fore Dag, og bet bil vife fig, at de

Kar fat fit $\mathfrak{Z i v s}$ Saab til fin gubdommelige Forlpier ubgnote $\mathfrak{B l o d z}$
 $\mathfrak{k a n}$ om digie forlta fige, at de har tocttet fine Sjortler og giort Dem lyide $\mathfrak{i}$ Rammets Blod.
3. Forftegrgoen. - 15. Bers beffriber Den 5worjfilling, De indager i (3ubs $\mathfrak{R i g e}$, hoor nar de ftaar 5erren. Gt andet Sted

4. De ffar ifte fungre mere. - J 16. Bers ftaar Der: "De fal iffe bungre mere, et heller torfte mere." Ђerai jer man, at de engang har lid junger og Ioryt. Syad fan dette hen= tyde til? Da det utvidliomt gialder noget, de jarlig har oplevet, furde det da iffe giceloe deres Provelier i Trengielens Tio, ifer under de fidfte Blager? I Denne sid bil de retforbige blipe toungre til at noie fig med $\mathfrak{B r o b}$ og $\mathfrak{B a n d}$; og omend dette bil bare Dem fittret ( 8 j. 33: 16), altfaa nof til deres Mnderyoto, funde det
 torrede ( $\mathfrak{j}$ pel $1: 18-20$ ), og naar Floderne og Rambtilderne $\mathfrak{b l i d e r}$ til Blod (\{Yab. 16: t-9), for at deres Forbitdelfe med §orden og de jordiffe Iing fat indffrentes til det mindft mulige, at de Gellige, fom giemmemlever demne Sid, engang iblandt bil bringes til den boerfe Grad af 5unger $\operatorname{vg}$ Torft? Men naar be engang far bun= Det Riget, "ffal De iffe hungre mere, ei heller torfte mere". Sm diafe forticetter Brofeten: "Eolen ffal ei heller falbe paa dem, ei Geller nogen Fede." Sad og erimbre, at be 144,000 giennemleber den Iid, da Solen faar Magt til „at brænde Memeffene med Sld". Yab. 16: 8, 9 . Smend de er beffnttede mod Den dødelige $\mathfrak{W i r f n i n g}$, bette poer paa de ugudelige omfring dem, fan man dog iffe antage, at de er faa blottede for al Fofelfe, at de iffe foler fig ubehagelig Gerprte ned den ffraffelige bede. Inertimod, naar de indtreder $\mathfrak{i}$ det fimmelffe fianaan, bil de bare forberedte til rigtig at vurdere den gubdommelige Forfifring, at Solen iffe lrengere fat falde paa dem, d. e. gipre dem Sfade, ei heller nogen jede.
5. Sg Zammet ffal lede dem. - (St andet Bidnes= byro om ben famme ubualgte Stare og giceldende famme Tibapunft figer: "Sỉfe er be, fom folger $\mathfrak{E a m m e t}$, hbor Det gaar." $\mathfrak{A d a b}$. 14:
 Forhold, howri ben falige Forlpjer fitiler bem ligeoverfor fig.

J polgende fmuffe Sted fones Salmiften at bentnde til famme


Blrederş Strom giver bu bem at briffe." Sal. 36:9. Srolyden $i$ noente Eafte til de 144,000 findes ogfan tildels i folgende gladende チorudfigelfe af $\mathfrak{F r o f e t e n t}$ (5faias: „San fal opfluge Doben for edig,
 まollz forimadelfe fal han borttage fra bele jorben; thit berren har talt." EF. 25: 8.



Bit anfarer fom bette Bapitels Jnohold de fnv Bafuner, efterbt be ubgior Kapitlets 5obedeme, omendfignt det ogiaa ombandler antre Sager, for deme Raffe Begiventheder indrader. Det forfte ßere hentyder til, hoad der foregif i de foregaaende sapitler, og burbe difi iffe ved Sapitelindolingen have baret fitilt dexfa.
 len omitent en Galv Rime.

De fon ©egls Raffe forticettes her og affiuttes. Det 6. Sapitel fluttede med, yoad der foregif under det jeette ©egl; det ottende begnnder med, at det fynende ©egl aabnes; altjaa ftaar 7. Siap. fom et Snoffio mellem fjette og jyoende Segl, hooraf det fremgaar, at jamme Sapitela Bejegling incert tilhorer det joette Segl.
$\mathfrak{I} \mathfrak{a} \mathfrak{i l h e d} \mathfrak{F i n l e n}$ - Dm Grumben til deme Taushed $\mathfrak{t a n}$ man fun opfille en Gjetning, fom Dog beftorfes bed, hoad der foregit under Det fiette ©egl. Dette Segl forer iffe lige til Srifti andet $\mathfrak{K o m m e}$, om Det end omfatter Begtbenheder $\mathfrak{i}$ npie Forbindelje

 rulles fammen fom en $\mathfrak{B o g}$, at Jorbens Sberflade jønderbrnde马, og at de ugubelige betjender, at (bude ftore Breoes Dag er fommen. De benter utnibliomt piebliffelig at fe אongen aabenbare fig $\mathfrak{i}$ en Serlighed, de iffe fan ubholde. Men Seglet ftanfer, lige for bette indtrober. תitifi perfonlige תomme mad derfor henfore马 til nafte Segl. Naar Orelferen fommer, fommer han med alle de Gellige Engle. Matt. 25: 31. Maar faaledez alle de bimmelfe ظarpe=
fpillere forlader Salene giftoppe for at neditige med fin bimmelfe 5erre, ibet han tommer for at grite frugten af fiur (Sjentonnings= ajerning, fil der iffe da blive Taushed eller Etilhed i நimlen?

Sm man betragter bet fom profetifi wid, vil demue Stilfed bare omtrentlig ind $\mathfrak{T a g e}$.
 bem fyo $\mathfrak{F a t u n e r . ~}$

Wette ßers indforer en nu og ferffilt ßafle Begiventeder. Under ©eglene beffribes Menighedens §iftorie giennem, hoad der
 bliner Tale, beffriver de fornempte politiffe og frigerffe Siloragelfer inden famme Tidsrum.

3 Wers. Og en anben (fngel fom og fod ped alteret, og Gan hade et (3utb: Mogelfefar, og ber bled givet Gam megen §igelfe, for at han for alle be Gelliges Rgnner fulbe pfre ben paa bet ©ulbaiter, fom par foran Tronen. 4. Dg



(Ffter $i$ andet $\mathfrak{B e r}$ faa at fige at habe fremtrutfet de find Engle
 Johanne马 for et Dieflif $i$ be tre odennobnte $\mathfrak{B e r s}$ Dpmartiontheden paa noget ganfle andet, der foregaar. Den Engel, fom noermer fig

 faa nof et Bebiz for, at der $\mathfrak{t}$ bimlen er en Ђelligdom med Iempel= far, der foarer til den jordiffe, fom var et Modbillede deraf, pg i bwilfen man bed Johannes foner fores ind. Ser fremftille faalede ent Tempeltijenefte, fom forrettes for alle be hellige i belligoommen Giftoppe. Ultatbliomt fremftifles her den hele Miblergierning, der guez for Gude folf ned giemem fele den ebangeliffe Tidsalder. Dette fremgaar flart deraf, at Engelen ofrer fin Røgelfe under alle de helliges Bommer. $\mathfrak{A t}$ man her fores fremad til Enden fremgaar ogian flart deraf, at Engelen fyrber Rogelfefarret med Jid og fajter det paa Jorden; thi da er hans (sjerniny endt, ingen Đgnner ffal mere opjende弓 blandet med $\mathfrak{F g g e l f e n ; ~ o g ~ d e m e ~ m o d b i l l e d l i g e ~} \mathfrak{y}$ and=




Sorbifixly, juft bet, fom man ifolge anbre Sfriftiteder bed fat fle bed den menneffelige ©ronetide Slutning. Se $\mathfrak{Y a b}$. 11: 19; 16: 17, 18.

Dog hoorfor fores diafe Bers ind Ger? $\mathfrak{j o}$, fom et ⿹aabets og Traitene Bubfab til Menigheden. Man ian de fno (fngle med Deres Firgabajuner; ffreftelige Sing fulde ffe, naar Bajunerne løo; men forft peges der for © Guoz foll paa Midlergjerningen for bem hiftoppe fant paa den silde, hoorfra be funde Gente wiolp og Starte $\mathfrak{i}$ denne $\mathfrak{T i d}$. Sfulde de end buirnles om fom Fixar paa Stribens og Sampens tumlende Rover, ffulde de dog vide, at deres ftore Ypperfteprext enomu forrettede fin Tjenefte for bem $\mathfrak{i}$ den Gim= melffe jelligoom, og at de funde opiende fine $\mathfrak{B o m n e r}$ til ham $\mathfrak{g}$ faa dem fremiforte fammen med Rogelfen for jith himmelfe faber.
 Modgang.
 til at ba\{une.

Wer fommer vi tilbage til de fub Bafuner, Der optager Æeften af imbeborenbe תapitel jamt hele 9. תapitel. De inb Engle gipr fig rede til at bajume. Deres Bajumptod udfyber Fornbfigelfen $i$ Dan. 2 og 7 , idet De begunder med det gamle Romerbalides $\mathfrak{S p}=$ logning iti Dele, hooraf bi far ell Beffribelie $i$ de forfte fire Bafunforo.
7. Wers. Dg ben farite (Engel bafune
 te马, og aft giøut (Gras opbrendtes.
 Bœerf: An Exposition of the Seven Trumpets of Revelation 8 and 9, der faaes paa den Jnternatimale forlagaforenings subfferi, (5ollege Biew, Mebr. Fra dette Barl er ogfan hobeojagetig neden= aufgrte llodrag hentede.

Seith bar meget traffende bemarfet i 9fnleoning af bente For= uofigelfe:
, Ingen futbe flarexe belnfe eller mere fuldftendig udtnde bisje ©friftens Sro, end Gibbon har giort. Man behober fun at fotte en Bibelteff foran de Sapitler, $\mathfrak{i}$ builfe den feptiffe $\mathfrak{B i s m a n d} d i=$ refte ombander demte ©ag, famt at ubflette nogle faa banhellige UDtryf, Gan berytter, for at faa en æœffe forflarende Foredrag ober
$\mathfrak{A} \mathfrak{a}$ benbaringent 8．og 9．凡ap．＂＂ぶortolferen har fun lioet eller intet andet at giøre end at pege paa（5ibbons Blade．＂

Den forfte fmertelige og tunge Dom，Der rammede det beftlige Rom under Deta $\mathfrak{F o r f a l d s i t i d , ~ b a r ~ S r i g e n ~ m e d ~ ( G o t e r n e ~ u n d e r ~ M a r i f , ~ D e r ~}$ aabnede Beten for jentere Jndfard．Den romerffe Seifer Theodofius Dod indtraf i Samar 395，og for Binterens Slutning ftod $5 \mathbf{5 0}=$ terne under Mlarif i Baaben mod Riget．
 Goterindfaldets ffreffefige Birfninger fremftilles ped，„⿹\zh4agel＂，fordi de，Der gidode Jndfald i Qandet，favoe fin §jemitann noropan，－
 aurettedes paa $\mathfrak{B y}$ pg Qand，－fom＂Blod＂paa（Brumb af det ffrcetfelige $\mathfrak{B l o d b a d}$ ，digife modige og ujorøarbede Stigere antrettede paa æiget Borgere．

Det forfte Bafunitøo hører fiemme ded det fierde $\mathfrak{A a r y}$ иndredes Glutning og Iiben berefter og Gar Ђeninn til digje（5bterneß நer＝


Jeg bed iffe，foorledes det forite Bafuritøoz நiftorie mere talembe funde fuemfillea，emb bed Dro til andet at gjengive，goab （Bibbon figer berom $i$ fin $\mathfrak{j i f t o r i e , ~ f a l e d e s ~ j o m ~ S e i t h ~ g i o r ~ d e t ~} \mathfrak{i}$ fin $\mathfrak{B o g}$ The Signs of the Times，BD．I，©．221－233：
 $\mathfrak{h a r}$ fortolfet fin $\mathfrak{Z c}$ fit $\mathfrak{i}$ Det forite Bafuñfobs Siftorie，det forfte Ubeir，Der gif hen ober romerff Grumd，pg Яom forfte $\mathfrak{F a l d}$ ．For til en ligefrem forflaring at bruge fans egne Dro anforer bi，bbad han figer om Sagens Sjerte：＂（Goterfolfet ftod bed det frofte Baiuntod i Baaben og ruflede under den ufabbanlig firenge Bin＝ ter fine veloige，tunge Bogne deer Flodens brede iafleode $\mathfrak{F l a d e}$ ． fotiē og Bontiens frugtbare Marfer Docfedee af en fand Dber＝ formmelfe af Barbarer；alt Mandtign bleb nedfublet，og de braen＝ dende Rands̈bers Sininder og Siveg bred man bort．De dybe， blodige Spor efter（Sioternes $\mathfrak{B a n d r i n g}$ funde man feld efter flere
 affiet ned Mlarite doelwggende Marbarelfe．We meft Yeldige af
 for at fe fine Strober gan op i flammer．Waa en Iid，da der herffede en faa nderlig bebe，at glodiengent laa torre，trangle
 boende gammel Beromejer，Digteren ßlaudian，flagede rorende ober

 defenaf $\mathfrak{I r c e x f e ~ o p b r a n d t e s " ] , ~ o g ~ R o m e r n e s ~ R e i f e r ~ f l n g t e d e ~}$ for Gotertes Songe."
„(5n rajende Storm baftes blandt be germanffe folk, fra foille De nordiffe Barbarer ryffede frem najten til Roms Worte. Diafe fulofommede weitets sodeloggelfe. De marfe Efiner, der famlede fig
 Donaus Brebder. De gallife Grasigange, hoor Sinaget grazfede
 pragtige sufe og velonflede Gaarde, bamede et frebens og $\mathfrak{F i g}=$ dommens $\mathcal{L a n d f a b}$, der pludjelig forbandedes til en $\$$ rifen, fom fun ffilte fig fra den empome Matur wed fine ragende Ruiner. Mange Byer Glev bolbefig undertryffede eller poelagte, umenneffelige Blodbad aurettedes paa mange Tufinder, og Srigens fortrerende Flammer jpredte fig oner Storftedelen af Balliens finten Brobimier.
 Mar herjede Goterne $\mathfrak{Z a n d e t}$ og herffede uindfuranfet derober. Bed Toms Brymoring og Brand laa Byens (Bader fulde af Dode Sroppe, Flammerne fortarede mange offentlige og pribate $\mathfrak{B n g n i n g e r , ~ o g ~}$
 Walade tilbage fom et fateligt Mindeamarfe om den gotifle Brand= ftiftelip.
, Det fibite af Det 33. Rapitel i Gibbons 5iftorie or $\mathfrak{i}$ og for fig en flar og omfattende fortolfning; thit toet han famler 5oved= treffere af fin egen Beffrivelfe af bente forte, men hoift betyonings= fulde Periode, fitifer hat jebnfides binanden jaa at fige wiftorients 5onedrefultater og Forubigetien 5ovedtrat. Men be 5 ro, ber gaar forud herfor, har bog fint egen Betyoning: "Iidaalderens almindelige aandelige $\mathfrak{B a f f e l f e}$ ibrede for paa Dianas og מerfulez $\mathfrak{N l t e r e}$ at ophgie den fatolfe ßirfez $\mathfrak{y c h}$ gener og Blodoioner. $\mathfrak{R o}=$ mervaldets (fnked bar oploit, detz Sintsaand laa yomyget $i$ Etgnet, og hele ware af ufjendte Barbarer, Der trongte frem af Forden folde Strog, fabde jat jig feierrigt fajt $\mathfrak{i}$ og regierede ober (5uropas og glfrifag fagrefte Ranoffaber."
"Wet fiofte 5 ro, $\mathfrak{H j r i f a}$, er Signalet til, at det andet $\mathfrak{B a j u m f t o d ~}$
 beta Snotyft, fra Mordent loide Strag til det brendende Mfrifas


Dandalernes $\mathfrak{I n}$ dfald : $\mathfrak{Z}$ frifa.

Granfer, og iftedeffor en 5agelbnge, Der fajtedes ober Yorden, blev nu et brendertibe Bjerg faftet i bavet."
8. Wers. Sg ben anden Engel bafunede, og ber blev ligefom et fort Rjerg, brandenbe i sue, faftet i sanet; og Trebjebelen af 5avet blev Blod, 9. og Trebjebelen af Sfabningerne i foavet, fom bavbe ?iv, bobe, og Stebjebelen af Stibene blev poelagt.
 pi den hyppige Bemœrfuting: "Iredjedelen af Elabningerne", o. f. b., med Senfun til ben Tredjedel af Riget, fom laa under Engben. Denue Deling inden Romerriget fand Sted ved Sonftanting Tod mellem hans tre Somer, Sonftantius, Souftortill II og Sonftans. תomitantius fad inde med Diften og opilog fit Balads i Sonfantuopel, Rigeta Sobedfad. Sonftantin II Gabde Britamitir, Ballien og Spanien; Sonitan̉ Junrien, Mfrifa og Stalien. (Ee Sabimes Ecclesiastical History, ©. 155.) $\bigcirc \mathrm{m}$ Demte belfientrote giftoriffe $\Omega$ jendegjerning figer (flliot, fantedes fom han citeres af allbert $\mathfrak{B a r n t e 马}$ : Gans Mumarfninger over $\mathfrak{M a b}$. 12: 4: "Io Gange idet= minbfte, for Romerbeldet for beftandig deltes $i$ to, Ditell og Refen, beftod ber ent Trebeling i Miget, forite Gang 311 ef . Kr., da der foregif Deling mellem Romfantin, Qicinius og Marimimu, andent Gang 337 ef. Mr. bed Souftantits Bub, da Riget deltes mellem


Den Siftorie, bet andet Bafuntab gielder, angaar pienfantig
 Den ffroffeftge Benferif. Jgans ©robringer ffede for Starftedelen tilfos, og hanz Eeierbindinger var, furde nan fige, "Yigeiom et ftort Bjerg, brembende i Que, faftet i banet". 5yilfet Billede furde vel bebre eller uar faa goot fremfille Olamers Sammentod og $\mathfrak{a l m i n d e l i g}$ תrigsfarm ned Sabente Sufter? Maar man forflarer Dette $\mathfrak{B a j u m i t p o}$, maa man jøge Beginenheder, der ganffe farlig
 til, at man venter fig en volofom Bencegelfe og Sphidelfe; thi iutet

 fire martelige sildragelfer, der væjentlig bidrag til æomervaldet; $\mathfrak{F} \mathfrak{F l b}$, og det farite $\mathfrak{B a f u n f t o d ~ g i a l d ~ b e t ~ g o t i f t e ~ b e r j i n g ~}$ Mlarif, maa man muturlig fe at fimbe ben ncefte ziendeind= marfal, der raftede Romermagten og bragte den ner fit fald. Dette
n@fte ftore $\mathfrak{J n b f a l d} \mathfrak{i}$ Zandet bar $\mathfrak{B a n d a l e r n e s ~ u n d e r ~} \mathfrak{U}$ (nfprpel af den fffroffelige (Senferif. ふूan马 Eøbebane faldt mellem Marene 428 og 468 ef. $\mathbb{R r}$. Derne jtore Bandaferføbding havde fit Sobedfbarter i $\mathfrak{3} 9$ rifa; men, fom Bibbon bemarfer, "Dette at opdage og beieire de forte Follfeford [i $\mathfrak{H j r i f a}$ ], der muligniz boede i bet hede Belte, funde iffe frifte Benjerifz bel beregnede 2Grgjerrighed; han faftede derimod fine Sine mod 5abet, bejluttede at fabe en Magt $\mathfrak{t i l}=$ iøs, og hanz briftige $\mathfrak{B e f l u t n i n g}$ ubjortes med en faft og birtiom llogorienhed." Fra Sarthagos jawn foretog han gientagne Bange Rovertog ud paa Sben, giorbe romerffe நandelaffibe til Bytte og indlod fig i Srig med ncente Rige. For at male fig med denne
 redelfer til en Sofrig; 3000 Qangfibe med et tiljbarende $\mathfrak{U n t a l}$ Tranaportifibe og mindre Fortdier famledes i den trygge og rumme= lige 5awn bed Rartbagena $\mathfrak{i}$ Spanien. Smidertio forffannedos Genferif for en niftnot uundganelig Doelaggelie derbed, at nogle magtige Underianter af Misumbelje eller frngt for fin Werres bet= dige Fremgang begif ororrcederi; benttende fig ai disfes hemmelige Medoelelfe oberraffede han den ubebogtede flaade i $\mathcal{F} a r t h a g e n a b u g t e n, ~$ borede mange af Sfibene ijant, tog bem efler brande dem, og tre $\mathfrak{A}$ ars $\mathfrak{F o r b e r e d e l f e r ~ b l e b ~ f a n l e d e s ~ f i l i n t e t g i o n t e ~} i$ sabet af en enefte $\mathfrak{T a g}$.

Stafien led lange unber Bandaler=Sorøbernes fyppige $\mathfrak{P l y n}=$ dringer. Wber $\mathfrak{V a a r}$ ubruftede de en ganfe forforbelig $\mathfrak{F l a a d e} \mathfrak{i}$ Sarthagos ظabn, og Genferif feld forte Befalingen paa de vigtigfte Togter, fifiont gan mu bar hrit tilaars.
(Bjentagne (bange gixftede $\mathfrak{B a n d a l e r n e ~ S p a n t e n s ~} \mathfrak{R y f t e r , ~} \mathfrak{L i g u}=$ rien, Toftana, Sampanien, $\mathcal{L}$ fanten, Bruttium, $\mathfrak{A l p u l i e n}$, Balabrien, $\mathfrak{B i n e t i a}, \mathfrak{D} a l m a t i e n, ~(E p t r u E, ~ B r c e f e n l a n d ~ o g ~ S i c i l t e n . ~ D e n ~ 5 u r=~$ tighed, hoormed de bevegede fig, giorde, at de naften til famme sid fumbe true og angribe de indburdes langt bortliggende (5jenftande for fin Begiarlighed; og da de altio indfibede et tilftraffeligt $\mathfrak{U}$ antal Ryttere med நefte, lagde de iffe fanfuart tillande, for de med et let Rytterforpe i affe Retninger feiede hen over det ulnffelige Sand.
$\mathfrak{J}$ Yaret 468 giorbe $\varnothing$ ftemz Seifer Seo et fidite og fortbiblet $\mathfrak{F r o r j g}$ paa at berøoe Genjerif (Eneherredpmmet tilips. Serom taler (3ibbon faaledem:
"Fele 1 H diften bed Det afrifanffe Felttog beløb fig til 130,000 $\mathfrak{B u n d}$ Guld, omtrent $5,200,000$ Qftr. . . . Den Flade, fom afjet=

Lede fra Sourtantinopel fil Sarthago, beftod af 1113 Stibe, og Untallet Eoldater og Matrofer gif op tif ower 100,000 Mand. . . .

 ftia; han bemandede fine ftorite Srigaffihe med de ficeftefte blanot Mau= rer og Vandaler, og mange fonce Barffibe fulde af brandbare Sager

 og man baffedes af, at der matte bere en truende jare paaferbe. Waa Grumb af Den Stilling, hoori Sfibene laa, masfevis tect op til boerandore, giorde Jlden faa meget hurtigere fremffriot gg gif
 andet; Bindens Rafen, Flammernes shitren, Soloaternes og Ma= trofernes fficrende ©frig, da de fwerten funde befale eller fyde, agede den uatlige Forvirringa Rcedfel. Medenz de arbeidede haard for at fomme vat fra be breendende Stibe og for toetmindite at face ent Del af Flaaden, angreb Benferits Sangfibe dem med belberegnet Slogt og ftor Sapperled; marge af Fomerne urbgif pel Flammernes §aferi, men bled brebte eller fangede af be feierrige Bandaler. . . . Da janlebes dette fore Iogt bavde flatet feil, bleb atter Bemperif
 $\mathfrak{A}$ fiens fufter for han bew og babefuge. Iripoliz og Sarbimien underfaftede fig han igien; til fitte porige Brovinfer lagde gan ogian Sicilien, og for fin Dod $\mathfrak{i}$ garenes og Berommeffens zulde bled
 III, ©. 495-498.)

Sm Dent bigtige Folfe, denne briftige Sprover fillede bed \%om弓

 Side om Side med ?amuene Marif og 2ttila."
10. Bers. Og bentrebje ©itgel bajutebe, og fra Fintlen falot en for ©tiente, buænbenbe jont en baffel, og ben faldt pan Trebjedeten af Floberne og
 Banbente blev til Malurt, og mange Menmefer bøbe af Banbene, forbi be var bleven befte.

Bed dette Stede liotyoning og Wapendelfe fommer man til ben tredje bigtige Ziloragelfe, Der forte fil Ronerrigets endelige Sulota= ftelfe. $\mathcal{F}$ bor Sogen efter ent hiftoriff zullobnroelfe af dette tredje D8n. and Rev. - Danish-Norwegian. 32
 Notes．
$\mathfrak{Z} i l$ bette §friftited $\mathfrak{Z n b n i n g ~ e r ~ b e t ~ n ø o b e n d i g t , ~ f o m ~ D e n n e ~}$ Sfriftfortolfer figer，„at finde en §onding eller Siriger，ber fan fammenlignes med en lyjende Meteor，－நbis Qobebane maa Infe med iarlig Shlana，－fom endelig fremtrceder plubjelig fom en $\mathfrak{l y}$ fende Stjerne，men derpaa forfoinder fom en Stjerne，hoiz $\mathfrak{Z y 马}$ fluffes i Bandene．Tenne Meteors pbelaggende Bane maa bxjentlig ramme be Dele af Berden，der har Senerflod paa ßilder og floder， －der man vife fig en Birtning，iom om ncebnte $\mathfrak{F}$ loder og Silder bar bleben beffe，med andre Srd，mange maa omfomme，og mange Strofninger lagaes poe i Marheden af jamme Floder og Silder， fom om en beff og ffadefig Stjerne faldt med i Bandene，og fom om Doben bredte fig ober de Strag，Der laa omfring dem og bandedes af Dem＂．（Barnea＇Notes on Revelation 8．）

Man gaar her ud fra，at Dette Bafunftod gixlder be golxg $=$ gende Srige og rafende Seriing弓tog，fom $\mathfrak{A}$ ttila foretog innoo $\Re$ omer＝ veldet $\mathfrak{t}$ Spidfen for fine vilde Sumer．Barne马 figer，idet han taler om beme תriger og jorlig om den Maade，hoorpaa ban feld optrandte：
＂ $\mathfrak{J}$ fin Dptraden fignede han meget $\mathfrak{Q y j e t}$ af en glimrenbe
 gg ubjpredte dem pludfetig oner Riget med en glimrende Meteora Fart，fom man ffar fe．San anjaa fig ogiaa for farlig biet firig $=$ $\mathfrak{g u b e n}$ Mars og pleiede at optrcede $i$ en fan ftraalende，berlig，fyrite＝ lig（5lans，at hans Smigrere fagde，det maatte blande deres \＄ine， fom fá ham．＂

Goet han taler om Etedet for de bed dette Bafunfind for＝ Hojagte Tildragelier，bemarter Barnes：
＂Der ftaar farlig，at Birfningen ffulde vije jig paa＂Ơloderne＂ $\mathfrak{o g}$＂Wambtilderne＂．Deriom dette har en bogitavelig $\mathfrak{U}$ ndendelfe，
 giald den $\mathfrak{W e l}$ af Riget，der ferlig led under $\mathfrak{F i e n d e r n e s ~ s i n f a l o , ~}$
 Der habde Soerflod paa Floder og Rilder，forlig fone Ffloberte og Sifderne habde fit lidipring；thi Birfningerne bled fabig $\mathfrak{i}$ ＂Bandfilderne＂．Эiu ved man jiffert，at Metilas Foretagende
 flyder ned $\mathfrak{i}$ Stalien．Yttilả feltog beffribes af Bibbon ifplgende

omfattende Srd: „Europa blev i fefe fin Bredde, fom det ftrceffer fig ober 500 eng. Mil fra bet Sorte 5yav til Moriaterfabet, famtibig bjemingt af de tallple Sfarer af Barbarer, goem Mitila forte i Mar= fen for at befatte $\mathfrak{Z a n d e t}$ gg lagge det poe.""
 paa de beffe folger]." Disie Srd minoer ob atter for et Dieblif om Mttifag jande Bajen, om den Elendighed, hiz Sphabsmand eller Fedfab han bar, og ben Etraf, hans Mawn inogion.
 tegner ben Elendighed, han boldte." Selp faidte han fig "(Bubs Supbe".
„En af hane underbefalende rebjede og ubrnodede faa god fom til fibfte Mand Burgumberme ned Mginen. Waa inn Эudmarid jaabelfom paa jit $\mathfrak{T i l f}$ agetog $\mathfrak{b r o g}$ be gjennem franfernes $\mathfrak{Z a n o m}=$
 Io 5undrede unge ßiger pintes med et mipgt og fambittighe Rajeri, Deres Regemer bled flide iftyfter af bilde wefte eller fruftes under $\mathfrak{B e g}$ gen af rullende $\mathfrak{W o g n e}$, og deres ujordede Semmer fajtede hen paa Randebeien til $\mathfrak{B y}$ tte for surde og Gribber.
"Mttila pralede af, at (Brceßjet alorig botite ber, boor hanる sjeft $\mathfrak{b a b b e}$ tranet. Weftens feifer med Joms Senat og folt bad fig
 Slutninģord, Der beretter han s jiftorie, berer Den ßaaffift: „Iegn paa Ћomerbarbets Oplobning og Fafo." "Etjernens Mabn falde Małurt."" (Rieith.)
12. Wers. Dg den fierbe ©ngel bajutede, og Tredjebelen af ©olen blev
 af bem futibe formorfes, og Trebjebelen af ₹agen ifte lyje, og Natten ligervis.

Dette Bajunfto foritan vi findbilledig hentnder til Dooafer, Qobebane, den barbariffe 5erffer, der ftod $i$ faa mpie Forbindelfe med de Begibenteder, fom forte till Det beftlige Moma fald. Sinb= billederne Sol, Maane og Stjerner (thi utbibliont ftaar de fer fom Sindbilleder) betegner ganfe fitfert den romerfe Regjeringa lnjende Storrelfer, Detz Reifere, Senatorer og Roniuler. Biffop Mewton be= marfer, at det befttge Roms fibite Seifer bar Rowulus, der til Spot faldez $\mathfrak{A l t g u f t u f u 亏 , ~ D . ~ e . ~ „ D e n ~ l i l l e ~ M u g u f u ß ̈ " . ~ D e t ~ b e j t l i g e ~}$ Fomerrige falit 476 ef. $\mathfrak{i r}$. Shborbel Den romerffe Eol bar ub= flaffet, vedbled emonu alligebel dens umberordmede 2 as at finme
foagt, fanlange Senatet og Sonfulerne holot fig; men efter mange
 ftede $\operatorname{Dog}$ tilflut hele de gamle Dages Fegjering $\mathfrak{y}$ form 566 ef. Sr., og 凡om feld git fra at bere Werbens §erfferinde ned til et faftels §ortugoømme, fom maatte betale Sfat til Etsarfatet Mabenna.

Under Sberffriften: "Det beftlige Riges Undergand 476 eller 479 ef . Sr.", citerer Wredifanten $\mathfrak{J}$. Sitá $\mathfrak{i}$ fit Barł Prophetic Exposition, BD. II, ©. 156-160, Folgende Dro af Meith:
"Den ulnffelige Ruaufulus bleb giort til et Redfan for fin egen lunfte, og Gan tiffjendegad Senatet fin Tronfrafigelie; og demte Forfamling lod enton under fin fibfte Sydighedzhanding mod en
 Former. Enftemmig befluttede be at jende en Stribelfe til Qeos Sbigerion og (Efterfolger Beno, Der nolig efter et fortarigt Spror bar bleben gjenindfat paa den buzantinffe Irone. De erflorede Goi= tidelig, at "Der iffe langere bar nogen Mobbendighed for eller $\mathfrak{n}=$ redes noget $\$ \mathrm{Dlffe}$ om langere at opretholde Den feiferfige $\mathfrak{H z w e f o l g e}$ $\mathfrak{i}$ Stalien, faafom efter bereß Mening en enefte מerffer Majeitat bar nof til paa jamme $\mathfrak{L i b}$ at meftre og beffitte baade Sften gg Beften. $\mathfrak{J}$ fit eget $\mathfrak{o g} \mathfrak{i} \mathfrak{F} \mathfrak{b l f e t s} \mathfrak{M a b n}$ gab de fit Samtnffe til, at
 de gav feigt $\mathfrak{A f f a l o}$ paa Retten til at valge fin 5erre, det enefte gienocerende Spor af ben Mrnndighed, fom havde givet Berden Qove".
 Gerffede ober noget $\mathfrak{F o l f}$. Folfene $\mathfrak{D r o n n i n g ~ f a b d e ~ f u n ~ \Re a b n e t ~}$ tillbage; ybert Iegn paa Rongebardighed forfoand fra Seiferftaden. Den fawde herffet ober folfene, men fad mu i Stquet fom et andet $\mathfrak{B a b y}$ (on, og Der bar ingen Irone, haor ©ajarerne fabde Gerfifet. Den fidite Sudighedafanding, fom deme engang faa croarbige $\mathfrak{F o r f a m l i n g}$ foretog figeoberfor en romeria Fbrite, bar den, at den antog ben fibfte beftlige Seifer, Tronfrafigelfe og afflaffede den fei= ferlige $\mathfrak{U r d e f ø l g e} \mathfrak{i}$ Jtalien. Roms Sol var rammet.
"Der opitod fnart en ny Erobrer af Stalien, SDitgoteren Thed= Dorit, fom uben Betænfining antog תongeberoigheden og regjerede ifølge Erobringens Ret. "Theodorits Siongebcroighed funogjordes
 modftrabende og toetndig gav fit Samtnffe dertil." Det keiferlige Romerbelde, 的iz 5obedjede Rom eller Ronftantinopel habde baret,

iffe langere i Jtalten, og Tredjedelen af Solen bar rammet, faa den ei Irenger ubjendte felb de jbagejte Straaler. ©风jarernez Magt fjendes iffe $\mathfrak{i}$ stalien, $\mathfrak{g}$ en gotift Songe regjerebe over $\Re o m$.
,"Men bar ent Tredjedelen af Solen rammet og Roms Reifer= balde forbi i (cxjarernes By, ffimede bog Maanen og Stjernerne eller glitrede pagt ialfald endmu en Stund id bet veflige $\mathfrak{F i g e}$, felb miot under det gotiffe Mprte. Sonfulvardigheden og Se= $\mathfrak{n a t e t}$ [,"Manten og Etjernerne"] affaffedes iffe af Thedodif. (En
 Gpiefte af al timelig Magt og Storhed, ligefom Maanen herfer om Natten, naar Solen er gaaet ned. Sjftedetfor at affifaffe nabute (Embede Yntonfede Iheodorif "Gite aarlige Syffens ? ndinger, fom fumbe fryde fig bed Inomens Glane uben at bare dens ßarder".
 og Senat Sificbnenz (enag, ifuorbel de iffe falot bed Bandafers
 Seifer Juftinians General, Belifar, Eeierherre. San fparede iffe, goad Barbarerne habde holdt helligt. "Den romerfe §onjulowroig=

 of Rome. "Somiulatembedet ophorte tiffut i Juftinians trettende Fegjering $\mathfrak{z a r}$, da hans herfefinge Yand maatte fole fig vel ded, at en Zitel, der mindede Romerne om deres fordume grifed, i al Stilfed affaffedes." Tredjedelen of Solen bar rammet, og Tredje= Dełen af Manaen og Exedjedelen af Stjernerne rammedes. Waa ben
 ffimede Seifermagt, Soufulbcerdighed $\mathfrak{g g}$ Sematorfand fom Sol, Maane og Stierner. Man er fommen faa langt i Wiftorien om Deres Redgang og fold, at man far jet de to forftncemte "formør=
 fom dent forite $\mathfrak{B y}$ blandt $\mathfrak{B y e}$, og Det forite Rano blandt $\mathcal{Z}$ ande; da nu endefig det fierde Bajumfido flutter, fer man ogiaa bet romerffe Senat, benne berømmelige forianling, formortet. Den $\mathfrak{B y}$, ber babde beberffet Beroen, bled - fom til Spot over al memeffelig Storted - erobret af (bildingen Rarieß, Belifars (Efterfolger. San flog Goterne ( 552 ef. Sir.), fuldánmmede "Roms Grobritg ", og Senatets ©fjabne var befeglet."

Ellidt taler $\mathfrak{i}$ fit $\mathfrak{B a r l}$ Horæ Apocalypticæ, $\mathfrak{B b}$. I, S. 357-

360，om Denne Tel af Profetiens Spfyldelfe，forfaaviot det veftlige丹iges lludergang angaar，fom folger：
 Reifere og Seijeroømme julde ubifettes．Scenge habde Font liot efter lidt tabt fin Glant，Dets ßrobinjer bar en for en bleben det

 Wandel var tifintetgiont．Şun lidet fabde det tilbage andet end tomme Titler og intetfigende Zegn paa ふorrebณlide．Nu bar ben Tid fommen，Da ogiaa disje to Ting ifulde fratages bet．Syve $\mathfrak{H a r}$ eller vel det efter 2 ttilas $\mathfrak{D}$ od og meget fortere $\mathfrak{Z i d}$ efter Gen＝ ferify（ber for fin Dob habde fjemiggt og berjet den ebige Stad paa et af fine Rowertogter tilfos og faledes end noerfigere forberedt den fommende lutbergang）befalede 5obdingen for Syerulerne－en bar＝ bariff Sebning af Yittilas brerfater，ber bar bleben tilbage bed Mpernes（bramie mod Stalien－Dooafer，at Beitens Seifer＝
 yomygt for ham．Den fiofte Elnggefeifer（hniz Nabn， $\mathfrak{R ~ o m u l u 弓 ~}$
 joetning der bar mellem Roms fordum Serlighed og dets nubarende Mednardigelfe），frafagde fig berredommet，og Senatet jende feifer＝
 Seifer，at en §erffer var not for hele Riget．Saaledes bled da af den romerffe feiferlige Sol den きredjedel，fom fentorte under det deftlige Rige，formarfet og ffinnede iffe mere．Эeg figer med $\mathfrak{B i l j e}$ den Tredjedel beraf，jom henhorte under bet beftige Rige；thi fom
 tigt．Wed den fiopte Sroning mellem de to 5offer overfortez hele den illurife tredjenel til det oftlige．Saaledes habde＂丹igeta for＝ morfelfe＂i Beften fundet Steo，og 刃atten bar falden paa．
， $\mathfrak{A l t}$ dette tiltrods man man alligebel huffe，at det romerffe Mavne Mnndighed ong enonu iffe ganffe bar ophort．Det romerffe Senat fortiatte endur fom imobanlig at famle fig．Somjulerne
 Sodafer jeld fthrede Statien i Mannet $\mathfrak{B a t r i c i e r , ~ f o m ~ \$ D t e n s ~}$ Seifer habde givet ham．Sa fond de fjernere beftige Probinjer eller idetminotte betndelige Strog inden famme angif，bar enomu iffe bet Baand ganffe afffaaret，der havde bundet dem til Romerbaldet． Der raadede endmu en bis $\mathfrak{H n e r f j e n b e l f e , ~ i h n o r b e l ~ o f t e ~ f b a g , ~ f f ~}$


Det veftige Rom overgiver fig til Oioafer.

Reiferens Dverterredmme. Maanen og Stjerterne funde intes enonu at finme ober $\mathfrak{B e f t e n t}$ med et joagt $\mathfrak{Z y}$. Under $\mathfrak{B e g}$. benthedernes Gang, Der hurtig fulgte paa hinamben i Bpbet af bet nafte balbe $\mathfrak{A a r h}$ undrede, bled dog disfe ganffe ubfluffede. Ditgoteren §heodorif herffede fom uafgentig Dverherre $i$ Stalien fra 493-526 ef. Sr. efter at habe poelagt Ђerulerne og deres æige $\mathfrak{i}$ Mom og Mabema, og Da endelig Belifar og 刃arjeß bavde erobret §talien fra Ditgoter= ne, forud for hoiffen Erobring Der gif Srige og 5eriinger, hoorun= der Stalien og fremforalt dents Stad paa de fov 5quie for en Tid naften bled lagt ganffe ode, oploftes det romerfte Senat, og fion= fulbarbigheden affaffedes. 5yad de neftige ßrovimers barbariffe Furfter angif, bled enovidere derez Haffongighed af delt romerffe Reifermagt $\mathfrak{n u}$ thbeligere beftemt og faitifanet. Effter vel halbandet Sundrede $\mathfrak{A}$ ars (Elemighed, der efter Dr. Robertions treffende Frem= fitlling noften ftaar uben fin Rige i Folfenes פiftorie, funde bint bieronymus' Dro, der forreften laa i felve Mabenbaringens billeblige Sfriftubtraf, men for tidlig toges i Munden bed Roms forfte Snd= tageffe under Marif, endelig anfeg opjyldt: Clarissimum terrarum
 Det jamme llotrit, bor egen Digter har beunttet, idet han ubtryfter fig i $\mathfrak{U}$ abenbaringenz treffende, finme Biflediprog:
"Ge, én for én betts ©tjerners gys forfvaubt",
indtil ent iffe ent enefte Stjerne bar igjen, fom funde oplnie den tomme, morle Mat."

Dỉfe barbariffe §orbers frygtelige serjinger, der under fine Driftige, men grufomme og fornoone Sedere plindrede og tifioft undertanta $\Re$ om, ffilores lebende $i$ folgende beandede Bers:
,Nog da en brabelig © Stormflod broo
Over Sorben ub, officly!
MRid de Døbes Groppe var Yorbea frgb,
Og frem vexteb Gldens̊ (fw.
Songer foand i Delule grumme $\mathfrak{F l o d}$,
fer bjalp Magt og Ctolthed ei!
Meb det ficeffe grufleren tod it Blod,
Mu alt gif famme Bee!"

Saa frystelige end diafe luytter var, fom rammede Romerriget under disje Barbarers Subfalo, var de Dog forholdzbis ubetndelige jammenlignet med de Ulyffer, der ffulde folge efter. De bar fun
 ober Dert romerifte Kerden. De tre Bafunitqd, Der endru er tilbage,
 Bers.
13. Bers. Sg feg fan, og feg gyte en (Engel flype mibt igjememt fimlen og fige med hat Hgit: Ne, pe, we dem, fom bor paa Sorben, for be porige Bapurgher af be tee (fagle, fom fal bajume!

Demue Eirgel lgneer iffe til de fun Bajunergites Freffe, men er fimpeefther en, joun metder, at de tre gientucrende Bajuner er Beba=
 gaa, naar der titboes i dem. Eaulcoeá er der nafite (femte) Bafun det farife $\mathfrak{Z e}$, ien fiefte Baiun det antiet $\mathfrak{R e}$, den fovende og fiofite $\mathfrak{i}$ Fintter det tredje se.


Digitized by the Center for Adventist Research

${ }^{\text {, }} \mathfrak{D e}, \mathrm{ve}$, ve dem, fom bor paa Jorden."


1. Berร. Sg ben femte Gngel bafunede, of feg faa ent stjente, fom var falben ned fra Šimlen paa Sorben, og ben bled Maglen given til Mfgrunbens Brøno.
 nogle lldorag af Seiths Sfrifter, honr det treffende heder: "Der herffer neppe blandt fortolfere nogen jaa enftemmig $\mathfrak{A n f f u e f j e} \mathfrak{a n}=$ gaaende nogen anden Del af $\mathfrak{Z a b e n b a r i n g e n ~ f o m ~ a n g a a e n d e ~} \mathfrak{I}$ bb= ningen af den femte og fjette $\mathfrak{B a j u n}$ efler bet forfte og andet $\mathfrak{B e}$. De frempitiler Saracenerne og Intferne. Wer ligger alt fan nax, at man neppe tan miaforftaa det. §fedetfor et ßar Bera til Betegnelfe af $\mathfrak{b j e r}$ ifar benutteß hele 9. Siapitel $\mathfrak{i}$ \{abenbaringen, ilige $\mathfrak{F o r}=$ hold, til at beffribe dem begge.
"Fomerbceldet fald, fom det opftod: bed (Erobring; men Sara= cenerne og Sarferne bar de Redfáaber, hnorded en fafff Religion bled en frafalden תirfez Sbabe, pg Derfor faldez ben femte og fijtte $\mathfrak{B a j u n}$ Beer iftedetfor at betegnes alene fom Bafunter.
 ftantinopel beleiret af Den perfiffe תonge, Rosroes."
${ }^{\prime}$ (En Stjerne fald fra $\mathfrak{y}$ imlen til $\mathfrak{j}$ orden, og den bleb ginen Rgglen til Mfgrumbens Brønd."
"Meden马 den perfiffe Serffer grundede paa fin Sunita og Magta $\mathfrak{B i d u n d e r e}$, fif $\mathfrak{y a n} \mathfrak{B r e b}$ fra en ganffe ubetjenot Borger $\mathfrak{i}$ Meffa, Goori han oppororebes til at anerfjende Muhammed fom Guba Sendebud; men ban affigg Spforbringen og reb $\mathfrak{B r e b e t}$ ifthffer. "Saaledes," uroraabte den arabiffe ßrofet, "ffal og ईerren fonderrive Sosroes' $\mathfrak{H i g e}$ og forłafte hanz Bommer." Staambe paa Gramien
mellem disje to pitfige Magter iagttog Muhammed med bemmelig

 at inden mange $\mathfrak{A}$ ars $\mathfrak{F}$ orløb bilde Seieren bende tillbage til den romerffe Fane. „Saa den Sid, da denme Forudfigelfe ffal bare bleben ubtalt, funde ingen Forubfigelfe vare langere fra fin $\mathfrak{D p}=$ fyldelfe (!) fiben ⿹erafliua' forfte tolv. Yar forfnnote æigets nœr foreftaaende Opløsining."
„Stiernen faldt iffe, fom den, der barifede om $\mathfrak{A} t \mathrm{ttila}$, paa et enfelt Sted, men pan Garben.
 $\mathfrak{O g}$ Det romerfe $\Re$ Rige indffrontede fig Dengang til Sonftantinopels Mure, med Renningerne af Grafentand, Stafien og $2 \mathfrak{F r i f a}$ famt nogle Spfteøer paa den afiatiffe תuft fra Turus til Trapezunt. Sełs
 paa ふonftantinopels (frobring og til $i$ det enfelte at faftifaa, hoad der aarlig ffulde ndes i Epfepenge af det romerffe æige: $1000 \mathfrak{T} a=$ Ienter : (6uib, 1000 i Søld, 1000 Silfedragter, 1000 5efte pg 1000 Jomfruer. Weraflius gif ind paa at fotte fit $\mathfrak{F a n n}$ under disfe ffjandige Biffaar; Dog aubenote gan flittig den Tibsfrift, han fiif til at famle bīje ©latte fra §ften wattigom, till at forberebe et Djarbt, ja Dumbriftigt $\mathfrak{A n g r e b}$.
„ßerjerfongen foragtede den ufjendte Saracener og giorbe fig
 merriget $\mathfrak{S u}$ iblaftelfe biibe iffe have aabnet $\mathfrak{D r r e n}$ for Muhamme= dantimen eller for Saracenernes Fremgang, naar de med $\mathfrak{B a a b e n =}$ magt fogte at udbrede Bedrageri, omend den perfiffe ऊerffer og
 Cojarernes ßige imellem fig. Sogroes feld faldt. De periffe og romerffe æiger ubtamte gienfidig hinandens Styrfe. $\operatorname{Sg}$ for den falfe Wrofet jif Ebardet i saand, bled det flaaet $\mathfrak{u d}$ af derez

"Siden Scipios og 5amibals Dage har man iffe giort noget brifigere $\mathfrak{F o r i g g}$ end det, Weraflius giorde for at befri Riget. Fan udforfede den farlige $\mathfrak{B e i}$ gjennem Sortefabet og $\mathfrak{A r m e n i e n s ~ B j e r g e , ~}$ trangte lige ind til Werfient §jerte og falde Storfongens Sware atter til $\mathfrak{F}$ orjoar for deres blpoende $\mathcal{Z a n d} . "$
" $\Im$ Slaget bed Sinide, foor man fiompede Keftig fra Daggry til den ellede Time, miftede ßerferne 28 Faner foruben bem, ber
muligena blev. ifjelflagne eller ionderrebne; Storitedelen af berea Sax bled hugget fonder og fammen, og forbalgende fit eget $\mathfrak{T a b}$ tilbragte Seterberrerne Matten paa Slagmarfen. Mafpriens Byer og Slotte laa for forfte (band aabut for Romerne."
"Den romerffe Meifer banut tmidertio ingen Sthrfe bed de (Fro= bringer, fan ubforte, og paa jamme Tid og ved jamme Mider beredtes Beien for den Mantge arabife Saracenere, der fom fom Gras= bopper fra en og famme (Ggn og hurtig fpredte fig baade ober bet perfiffe og romerffe æige, ibet be paa fin Bei forplantebe den marfe $\mathfrak{g g}$ forforiffe muhammedarffe Tro.
, Mant fon iffe buffe fig et fulbftendigere Billede af demne $\Omega$ jembegjerning end det, man faar i det Sapitels Slutnitgexot ho Gbibbon, hborfra foreganemde lldorag er tagne." "Smemoftipnt en feierrig 5ar bar bleben reift under §eraflius' Fane, fanez den una=
 den. Medenz ふeiferen triumferede i תonfantinopel eller Jorufatem, $\mathfrak{b l e d}$ en temmelig utjendt $\mathfrak{B y}$ paa Syriens (Granfer plynoret af Saracenerne, der nedhuggede nogle Tropper, fom fom til dens Und= fatning, - en baade jeednanlig og ubetnoelia 5ambelfe, om den iffe $\mathfrak{G a b d e}$ berei foripillet til en mogtig Dmbeltning, Dizfe Rovere bar Muhammeds ghoftler. Deres vanvittige Iapperged var duffet frem

 ferne."

Den foigefulde og begeiftrebe $\mathfrak{Y a n d}$, bois છjemftann fffe er $\mathfrak{i}$ Simlente, bled ladt las poer Jorden. Der behonedes blot en Rogle


 Dnbe Morfe, fom intet $\triangleright$ le fumbe gjentemtronge, matte Sosioes' Mabu plubfelig falde $\mathfrak{i}$ Forglemmelie for Muhammedる, og $\mathfrak{y a l b}=$ maanen fontes blot at bente med at fige op, inotil Stjernen falot.

 (Erobring og den forfte muhanmedanfe Srig mod det romerffe Rige. " $\mathfrak{O g}$ den femte Engel bajunede, og jeg faa en Stjerne, font bar falden ned fra Simlen paa Jorden, gg ben blev Moglen given til
 faldt paa Jorben. Da Det romerffe Rigea Stnrle bar udtamt, pg
 bed Suriens Granfe Forppillet til en magtig Smbaltning．＂$\Re \emptyset=$ berne par Mugammeds Mpoftler，og deres bandittige $\mathfrak{I}$ apperfed Duffede op fra $\square$ Drfenen．＂＂
 ftipume af bet graffe Sro äßvaros，fom betyder ．，„Dbb，bundipa＂og antnder et doe，tomt $\mathfrak{o g}$ ubnrfet Sted．Det bruges om Jorben $i$ dens oprindelige fantiffe Tilitand（1 Moj．1：2）．I mœrbœrende
 marler，fra hois Grcenfer Saracenernes bilde Ffoffe fom Grcぶ万oppe＝ forerme trongte ub．Den perifife Songe תozroeg＇Bald fan bel inne马 at vare $\mathfrak{A f g r u m b e n s ~ B r a n d s ~ S p l a b e l f e , ~ f o r f a a b i o t ~ d e t ~ G e r e d t e ~ \mathfrak { W e i e n }}$ for Muhammeds Folgeibende，ber nu fumbe trœnge frem fra fit ufjende sand og ubbrede fin bedragerffe sare med Yib og Sbard， indtil de fil fpredt fit Marke ober hele det aftlige Fige．
 Wranben，lig Rogen af en itor Son，og Solen og Ruften blev formarfet af Brønbens $\Re ø \mathrm{~g}$ ．
„Sigefom be fadelige，ja brabende Dunfter，fom $\mathfrak{B i n b e n e}$ farlig fra Sbopeft ubbreder over $\mathfrak{U r a b i e n}$ ，faaledes fpredte Mahammedanis＝ men berfra fin forpeftede $\mathfrak{J n}$ oflybelfe；den opitod ligefan plubfelig og fpredte fig ligefan biot fom $\Re$ ggen，Der ftiger op af $\mathfrak{A f f g r u n d e n , ~ e l l e r ~}$ Røgen af en ftor Din．Dette er et paßfende Sindbillede paa ben

 en $\mathfrak{H g}$ fra $\mathfrak{H f g r u m b e n t s ~} \mathfrak{B r g n d}$ ．＂


＂（En falff Religion bled oprettet，der，omendfiant ben bar en Sopbe for Soertrabelfe og Mfgubjbirfelfe，fyidte Berben med Morfe og $\mathfrak{B e b r a g}$ ；og faracenffe Sbarme fpredte fig fom（ 5 rceshopper puer Jorden og ubjtrafte hurtig fine Serjing ${ }^{\text {gitog ober Det romerfle } \text { Rige }}$
 brændende $\mathfrak{B j e r g}$ faldt $\mathfrak{i} \mathfrak{y}$ abet fra $\mathfrak{A f r i f a}$ ；og（brashopperne（et

 og Vold paa Grumblag af Egennutte og Religionsiber．
„ $\mathfrak{M a n} \mathfrak{l a n} \mathfrak{i f l e}$ gibe en mere traffende $\mathfrak{B e f f r i b e l f e ~ a f ~ D e n ~ M a g t , ~}$

der fajoutiodez dem, end at Iigne den med Sforpionernes. Giffe blot bar Deres $\mathfrak{U n g r e b}$ hurtigt og fraftigt, men "Den faarede $\mathfrak{y c}$ der马falelfe, Der veier fornarmelien fuarere end Sfaden, gipo fin Dboelige (6ift
 Dro fumbe fun jones $\mathfrak{i}$ forncermerens $\mathfrak{B l o d}, \mathfrak{d g}$ jaa inderd funde deres 5ad bere, at de bentede i Maaneder, ja $\mathfrak{A a r e v i z ~ p a a ~ e n ~ R e i = ~}$ lighed til 5xcon.""
4. $\mathfrak{B e r} \mathfrak{b}$. Dg det bled fagt til dem, at be iffe mante ffabe Grasjet paa Jorben, ei beller noget grønt, ei beller noget Tra, men alene be spennefter, fom iffe Gavbe (Subs Segl i fint Pander.
(Efter Muhammeos ©no 632 ef. Sir. fulgte MGubeter ham fom Seder. Saainart han bavde orbentig grundfæftet fin Mnndighed og Fegjering, ubfærbigede han en Æundffribelie til de arabiffe Gtam= mer, howri det heder:
,Maar $\mathfrak{F}$ facmper 5errens Rampe, ba opfor eder fom Manto uben at vende $\mathfrak{R}$ nggen; mett plet iffe ebers Seier med Blobet af §oinder og Korn. DDelæg ingen Walmetroer og brano ingen §orn= marter; nedhug ingen frugttroer og gipr ingen Stade paa Soxget, undagen forfandid $\mathcal{J}$ betpoer Slagt til at abe. Maar $\Im$ flutter
 Srd. Maar $\mathcal{S}$ ryffer frem, traffer $\mathfrak{J}$ enfelte religiqie Menneffer,

 S treffer ogian paa andre, der tiflfarer Satariz Snnagoge og har
 ingen Staamel, for de enten bliver Muhammedanere eller betaler sfat."
"Man Finder intet i Forubfigelfen eller 5iftorien om, at be mere menteffelige paalwg ligefan fambittighedgifuld bled adtyde jom de grujomme; men en jaadan Befaling fio be. Foregaaende er de enefte af Gibbon nawnte Befalinger, jom Mbubeter meddelte bpodingerne, $\mathfrak{h b i z}$ pligt det var at lade $\mathfrak{B e f a l i n g e r n e ~ g a a ~ v i d e r e ~ t i l ~}$ alle de faracenffe ફrerffarer. Digife Refalinger ftemmer faa nate med $\mathfrak{F}$ prubfigelien, fom om Salifen felo havbe Gandet $\mathfrak{i}$ bebibit og lige $=$ frem $\mathfrak{E n d i g h e d}$ under en hoiere Bilje eno et dobeligt Menneffes. Og
 og $\mathfrak{H b b r e b e} \mathfrak{M u f a m m e d a n t z i m e n ~ i ~ d e n k ~ S t e d , ~ g i e n t o g ~ h a n ~ b e t ~ D r d , ~}$ fom J̃efu תrifti Mabenbaring habde forudjagt, han ftulde fige."
（Bubs Seglifine Pander．－J Pemartningerne ober
 og §iftotient tier beller iffe om，at der under hele den nge $\mathfrak{y} u$ ghodd ning bar berret fandanne，fom iagttog den fande Sabbat．Эmider＝ tio har fer blard anore det Spargamad reift fig：5nem bar be， fom paa deme Tit habde（5ubs Segl $\mathfrak{i}$ fine ${ }^{(1)}$ Bander og berved unogit Muhammedanernes Wold？Man huffe paa，foad der allerede er antnbet，at der har veret dem，fom hele denne Tibsalber nedigiennem thar habt（bubs Segl i fine $\mathfrak{B a n b e r , ~ f o m ~ o m b y g g e l i g ~ f a r ~}$
 figelfen hewber，nentig at denne doelreggende tantiffe Magts angreb iffe rettes mod dem，men mod anbre．©pargぶmaalet er jaaledes̃
 birtelig figer．Sun en Slagfe Memuffer nabneß ligefrem i Teffen： de，fom iffe far（Gubs Segl $\mathfrak{M}$ Banden，og man fan blot flutte fig
 itfe $\mathfrak{i}$ biftorien，at nogen af de fibftraconte led unber Den Gjienvor＝
 Gadede．De var ubjende mod en anden Mrasie．Den פdelaggelfe， fom fulde fomme poer disfe，fitiles ba iffe op i Modfatning till de
 ffulde gaa fri；thi，Geeer Det，ffad iffe（brasfet，Trwerne eller noget gront，men tun de og de Menueffer．Som en $\mathfrak{F u l o b y r d e f f e ~ h e r a f ~}$ fer man ba det befynderlige，at en Jnvafionßhar ffanner Matureņ̧ yore $\mathfrak{F r e m b r i n g e l f i e r , ~ n o g e t ~ f a a b a n n e ~ \mathfrak { w r e ~ }}$ ixovanligviz pbelwger， medens den paa ben anden Side adro Tifladelien til at jabe dem， der iffe habde（Gubs Segl $\mathfrak{i}$ fine $\mathfrak{B a n d e r}$ ，flpbe ßanden paa en
 Entagoge．

Dette var utvidfomt en Plaafe Munfe eller en anden gipdefing af den romerffetatorffe Sirte．Mod di马fe rettepes Muhammedanernes Baaben．Det foretommer os ogiaa，at det pasfer ferdetes godt，om det iffe er tilfigtet，at betegne dem fom de，der iffe gabde（5ubs Eegl i fine Bander；thit det er jo netop dente Sirfe，fom har berpdet Gubs $\mathfrak{D o d}$ den Segr bed at bortage den fande Sabbat $\mathfrak{o g}$ i dens Sted imbpatte en falfe Sabbat．Mant horer heller iffe gberfen i ærorubigedifen ligefaa libt fom $\mathfrak{i}$ biftorien，at be，hbem Mbubeter



nedes, derom meddeler Gibbons tarbefige Bioneฐ̆furd intet, og man gar intet andet Middel til at faa noget at bide derom; Dog gar mant al Grumb til at tro, at ingen med ©ude ©egl ftadedes, medens andre, der tffe baboe det, bled brabt med Sbard; forudigelfens Sro er fanledes i rigeligt Mon opfyrd.
5. Bers. Dg bet blev dem givet, iffe at brebe ben, men at pine bem i fem Maaneber; og ßinen, be voldte, var fom ßineu af en Storpion, naar beu fitfer et Menneffe.
 Yagreb paa jelbe Ronftantinopel bar en uppharlig Blage for hete Miget; $\operatorname{bg} \operatorname{Dog}$ formanede de iffe ganife at fue det trobs ben lange Sid, honortil der fenere mere figefrem hentabes, i fyilfen de bedbled med uafladelige $\mathfrak{A n g r e b}$ og Blager at Gjemigge ent afgudift Menig= $\mathfrak{H e d}$, huib §oded Baben bar. Deres Syerd bar at plage og fabe, men iffe at ifjelflaa eller ganfle poelagge. Gt llnder, at faa bar!" ( 5 m de fem Maaneder je 10. Bera.)
6. Wers. Og i be famme Dage fat Men effene foge Doben og itte finbe ben og begiare at ob, og Wpben faf fly fra bem.

Man bleb treet af at lebe, ba Ribet fun fannedes for en $\mathfrak{n y}$ ßlage, og ba alt, man regnede felligt, frantede马, og alt, man loldt fjært, ftabig bar $\mathfrak{i} \mathfrak{F} \mathfrak{a r e}$, $\mathfrak{o g}$ de bilde Saracenere ffaltede og baltede
 boldjomt funbe afbrydes fom bed en Sforpion Stif.
7. Bers. Og Brxeshoupernes ©fitfelfer lignebe நeffe, ubruithe til Rrig, og paa beres foveder var ber fom frout af ©uld, og beres \%ufigter var fom Merneflers Mniigter.
,Den arabiffe beit er bermint al werben ober; og Suefighed i
 Grashopper pg verbuede fom Storpioner var de fficeggede Mrabere altio rede til $\mathfrak{i}$ et $\mathbb{D}$ lieblif at ityrte affed, altid beredte tii $\Omega a m p$.
"Sg paa Deres §obeder nar ber fom Sroner af Gulb." Da Mutammed 622 ef. Sir. riftede tind $\mathfrak{i}$ Medtna $\mathfrak{g}$ forfte (Gang mod= toges fom dets $\mathfrak{F b y f t e}$, blew $\mathfrak{i l a n g e l}$ af Fane en Turban ubfoldet foren ham. Saracemerneß Surbaner bar fom en Srone, paa en
 dem i Deerflod med faadame, og de bled gyppig formede. $\mathfrak{U t}$ an= lagge $\mathfrak{T u} u$ banet gictior fom et Drbiprog for at blibe Mujelmand; $\mathfrak{o g} \mathfrak{U r a b e r n e}$ ffelnedes fordum paa de sobedjmytfer, be bar.
 aloorlige Sitto og Sjextafafthed lagger fig tydelig for $\mathfrak{D a g e n t} \mathfrak{i}$ hans yore Mande at vare paa. 5ans eneite faanobevegeeffe, fom ubtrnt= fer $\mathfrak{T}$ ante, er Dent, at han frrnger fig om Etiogget, Manodommens
 meget let."
 fom

Rangt §aar anfeß af ふoinder for en $\mathfrak{B r b b e l f e}$. Sertimod andre Mands Sfif bar Mraberne fit §aar fom תbindehaar, uflippet, efter hoad Blinius og andre beretter om deres Stif; bog var der intet fombeligt eller blpdagtigt i dereß $\mathfrak{B a j e n ; ~ t h i t ~ d e r e ß ~} \mathfrak{T a n d e r}$ bar fom Zobers $\mathfrak{I} \times n$ der, noget der betegnede deres Grumhed og Strrfe til at fluge.
9. Bers. Og be favbe Rantifere fom Yermpantifere, og beres Bingerß $\mathfrak{E y}$ par fom $\mathfrak{Z y b}$ af $\mathfrak{V o g n e}$, naar mange §efte lober $\mathfrak{i}$ frig.
 i Muhammeds Dage. Is Slaget ved Dhud, (oet andet, Muhammed leberede) med Stammen $\Omega$ preifa fra Meffa, 624 ef. Sir., bar 700 af dem bevabnede med Surasjer."
 Grafernes og Romernes med fafte, tretfluttede Sfarer af Fodfolf;
 man dem fun med Ђaanden, floi de arabiffe §efte afited med Bin= dent 5yutighed. Syden af deres Binger bar fom Syden af mange Srigabogne, Der ruller i Samp. Dereß Grobringer bar bidunderlige, faabel for fin rivende fart fom for fin Woftrofning, og Dereß 2 angreb var et Dieblits Brat. Sffe heller havbe de mindre beld med fig mod Fomerne end mod Werferne."
10. $\mathfrak{B e r s}$. Og be kanbe Étierter ligefon Sforpioner, og der par ßraabder i bever Stierter, og beres Magt var til at fabe Menneftene i fem Maanter. 11. Og de Gavbe en ®onge over itg, Mfgrubens Engel; Kans Mamt er paa


Gidindtil har bi fos Seith fundet Forflaringerne over be forite fem Bafuner. Suiblertio maa bi mu tage $\mathfrak{A f f f e d}$ med ham dg gaa ober til at tybe Den paa dette Sted meente nhe Side bed Forubji= gelfen, nemlig de profetiffe Perioder.

Deres Magtoar tilat fabe Menneftene ffem $\mathfrak{M a} \mathfrak{a n e d e r}$ ．－ $\mathfrak{f o r}$ det forfte opfaar bet Spargamant： $\mathfrak{y b i l f e}$ Mermeffer ffulde de fiade $\mathfrak{i}$ fem Maaneder？－Utbibliomt netop bem， be fenere futul ibjelflaa（fe 15．Berả），＂Iredjedelen af Memmeffene＂， Tredjedelen af bet romerffe $\mathfrak{F i g e}$ ，dets graffe Del．

For bet andet，naar fulde de begnobe fin plagende（Bjerning？ § 11．Bers har man Sbar paa Spargぶmaalet．

1．„De habde en Songe ober fig．＂₹ra Mahammeds Dpo indtil hentmod Slutningen af det 13．Marhundrede bar Muhamme＝ banerne belte $i$ forffiellige $\mathfrak{B a r t i e r}$ under forffellige Forrere uben noget almindeligt borgerligt of flesityre ober fig． benimod Slutningen af 13．Marfundrebe grundede Deman en $\Re=$ gjering，ber fitben far gaet under Mabn af det owmanniffe elfer ottomanfle ßige，fom omfattede alle de fornemite mubammebanfle Stammer og band bem fammen til et enefte，ftorflagent Monarti．
 betegner et Sendebud eller §iener，bare fig god eller ond，og iffe altio et blot aandeligt Bafen．＂MYfgrundenz（Engel＂er den fortemfte Tjener for ben Religion，der $\mathfrak{t o m}$ derfra，ba ben aabnedes．Denne Religinn er Mutammeds $\mathfrak{Z}$ ere，og Sultanen er bent pberfte $\mathfrak{I} j e n e r$. „Sultanen eller Storberren，fom han ogiaa wien Forffiel faldez，er daja puerfe Salif efler gpperitepreft，idet han $\mathfrak{i}$ fin egen ßerjont forenter ben hpiefte geiftlige Brerbighed med den puerfte berbalige Mnndighed．＂（World As It Is，S．361．）
 paa Breff＂，Ypollyon＂，D．e．Den，fom ubryboer eller geelegger． Da han mu har to forftiellige গabne paa to Sprog，er Det aaben＝ bart，at her fuarere tilfigtes Magtens ßajen end dens Mabn，og i faa fald er ban en forbarber，fom det heder paa begge Sprog； ng bette bar $\mathfrak{i}$ Birfefigheden beftandig varet det ottomanffe $\mathfrak{B c y b e}$ Brefen．

Men naar bar Det，Deman foretog fit førfte $\mathfrak{H z g r e b}$ paa det grafle $\mathfrak{F i g e}$ ？ $\mathfrak{J o}$ ，（Sibbon figer（Decline and Fall of Rome），at
 ※er den 27．Juli 1299＂。
 at benne Berido ffulde begbnde fantidig med det osmanniffe ßige （Grumblxggelfe，hoiffet Dog＊larlig er en Bildfarelfe；thi de fulbe iffe


Maaneber. Smidertid funde denne ßlagensi Tid iffe begunde far ßlageaandernes førfte $\mathfrak{A l n g r e b}$, der, fom ncemt, fede den 27. Jult 1299.

Oonlgende $\mathfrak{B e r e g n i n g , ~ b e r ~ g r u n d e r ~ f i g ~ p a a ~ d e t t e ~} \mathfrak{H}$ bgang $\mathfrak{z p u n f t , ~}$ foretoges $\operatorname{og}$ offentliggiordes i et $\mathfrak{B a r f}$ af $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{L i t a d}$, der udfom 1838 under Titelen Cbrist's Second Coming.
„ $D \mathrm{~g}$ deres $\mathfrak{M a g}$ bar til at ffade MRemeffene $i$ fem Maaneder." Saavidt naaede altjaa deres 5verv, at de bed fadig Rov og Wiphn= bring fallide plage dem uben politift at gipre det af med dem. „Ôm Mraneder" bil efter 30 Dage i Maaneden ubginue 150 Dage, Der fom findbifledlige Dage betegner 150 Atar. Fra 27. J̃uli 1299 naar de $150 \mathfrak{A}$ ar til 1449 . Sele dent $\mathcal{Z}$ io igiemem laa Thrferne
 erobre bet. De bemregtigede fig og behotot flere af de graffe Eandfaber, men den greffe Uafhangtghed vedtigebordes endmu $i$ Gonftantimplel. Men bed Slutningen af be $150 \mathfrak{2} \mathfrak{A r}$, it 1449, ind= traadte Der en Forandring, huis §iftorie fremptilles $\mathfrak{i} \mathfrak{F o r b i n b e l j e ~}$ med lldaggelfen af ben najte Bajum.
12. Bers. Tet forft Be er bortfaret; ie, ber Eommer enbun to Beraab efter
 paa bet (bulbalter, fom fod for ©ub, 14. og ben fagbe til ben fiette (fngel, ber Gave Bapunen: Yos be fire (5ngle, fom er bumbe ded ben fore flob Eufrat! 15. Sg be fite (Engle blen late, fom tif Eime og Wag og Maaneb og Mar par farbige til at ibielftaa Erebjebelen af Wienmeftene.
 nederg Slutning; Da ffuide det forite lie embe og det andet begnnde, og naar ben fjette (Engel bafutede, gabee der Befaling til at borttage de Baand, der bar lagt paa Folfet, pg ifølge hoilfe man fun funde plage Menteffene, og dereß $\mathfrak{y b e r b}$ bled ubvidet faa vidt, at de fif $\mathfrak{E o v}$ til at ihjelfaa Iredjedelen af Memeffene. Denne Befaling ubgif fra (Suldalterets fire 5orn.

Defire (Gngle. - Dette bar be fire fornemfte Sultanommer, af hoilfe bet ogmannife Rige beftod, og fom laa $\mathfrak{i}$ bet af Den ftore $\mathfrak{F l o d}$ Gufrat bandede Rand. Digfe Sultanommer gavde fit Sabe i $\mathfrak{H}$ leppo, Jlontum, Damafua og Bagdab; tibligere habde de baret Goldt tilfage, men tad bod, og de bled lowflapne.




Mubammed II's Jndtog i Konitaminopel.

Sonftantin efterfulgte ham．＊）Dog vilbe han iffe vobe at beftige Sronen uben den thrfiffe Sultan $\mathfrak{2}$ murathe Samtnffe．⿹an fende derfor befandter for at bede ferom og erholdt bet，forend han driftede fig til at falde fig Soerberre．

Sad bente biftorife sijendagjerning ombyggelig underioges $\mathfrak{i}$ そrorbindelfe med obennconte Forubfigelfe．Wer foreligger ifte et poldfomt $\mathfrak{U n g r e b}$ paa Graffrne，bed hbilfet deres $\Re$ Rige fuldaftede马， og beres Uaffengighed borttoges；men man fer fimpelthen，at de fri＝ billig obergiber fin ltaffangighed $\mathfrak{i}$ Iurfernes ફander．Den thrtife Magts Mandighed og Sverherreomme anerfjendes i Birfeligheden， ba תonftantin fagbe：„J̃eg tan iffe herffe，mebminore ber gibes mig Zob Dertil．＂

Te fire Eagle blev lofte，fom til time og Dag og Maaned og Yar bar fardige til at ibjelfaa Tredjedeten af Menteffene．Denne
 ottomanffe Sberferreoømme giøre fig giœloende i $\Omega$ onftantinopel； thi et profetiff $\mathfrak{U}$ ar er 360 profetiffe $\mathfrak{D a g e}$ ， D ．e． 360 bogitabefige Yar；en profetiff Manned er 30 profetiffe Dage eller 30 bogitavelige $\mathfrak{A l a r}$ ；en profetiff $\mathfrak{D a g}$ er et bogftabeligt $\mathfrak{Y a r}$ ；endelig en Time， $1 / 24$ af en profetiff $\mathfrak{D a g}$ ，bliner $1 / 24$ af et bogftabeligt $\mathfrak{U l a r}$ ，altfaa 15 Dage，－\｛aa at bet hele belpber fig til 391 glar og 15 Dage．

Men ihborvel de fire（Engle faaledes bled lofte，Derved at（5ras＝ Ferne frivillig uttberfaftede fig，ventebe Dog en anden $\mathfrak{M l y f f f e}$ Figets Wobeofaxe；thi ba 2 （murath，den Sultan，hbem Siomitantin XIII underfaftede fig，og efter fotiz Tillabelfe han regierede i $\mathfrak{M o n f t a n t i n d = ~}$ pel，fart efter Dobe，bled ban t 1451 efterfulgt paa Tronen af Muhammed II，ber fatte fig til Spgabe at fitre fig Somitantinopel foun fit eget 彐iges Sonedfade，hborfor han beredte fig til at flaa Seir om Bhen og erobre den．Beleiringen begnndte den 6．Mpril
 Den 16．Mat fanme $\mathfrak{t l a r}$ ，hborpaa ©afarernes gitige Stad bled Tarterbaldeta §erferficode．
 unber ben Beleiting，bed hbilfen Sonftantinopel fuldo mmfthrtez og undertvinges， $\mathfrak{b l e b}$ ，fom man fnart fial fe，thoelig tilfjendegibet af Brofeten．

[^22]16．Bers．Og Tallet paa Rytternes Scar var to（Sange titufinbe Gange Titufube，og jeg gorte beres Tal．

Wuilfe tallofe らefteftarer og Ryttere med dem！（5ibbon beffriber

 600 eng．Mril，fra Iaurus til（5zerum，og 130，000 Sriftnees $\mathfrak{B l o d}$ bar den arabiffe Wrofet et tiart Dffer．＂Fborbiot Ialopgaven i bette Berz tilfigter at bafte Foreftilling om et beftemt glntal eller ei， Derom fan man felo Domme．（Enfelte antager，at Der（ifolge Den engelfe Duerfoettelfe）menes 200，000，Dobbelt talt，og finder efter entelte $\mathfrak{y i f f o r i f e r e , ~ a t ~ b e t t e ~ b a r ~ d e t ~} \mathfrak{A}$ atal thrfiffe sirigere，jom bar med at beleire Somftantinopel；andre mener，at $200,000,000$ fal bare alle de tyrtiffe Srigere $\mathfrak{i}$ Qobet af be 391 Mar gg 15 Dage，de babde Magt ober（Brafenfand．Men da man ifte fan faa fiiffer Rede paa，fuorbidt faa er eller ei，far man intet beftemt fige herom， og der ligger heller ingen $\mathfrak{B a g t}$ Gerpaa．

17．Ber弓．Og faatebes fan jeg i ©nnet §eftene og Dem，fom fab paa bem；


ærprfte $\mathfrak{D e l}$ af denme Beffribelfe gixlder biftnot diaje Rytteres Udieende，da be ildrode，fiolblaa og poovelgule farder bar ftarft fremtrexende $i$ be tyrtiffe Sirigeres Bragt，fan at Beffribelfan efter benne Synsmande fand noget noiagtigt tiljuarende $i$ den tarfitfe Mundering，Der beftod af en rig Blanding af farlagensfarbet eller rodt，blant og gult．Weftegovederne fan in jom Qowehobeder．Ser＝ ded betegneả deres Styrfe，Mod og znrighed．Siofte Del af 彐eriet Kentroer utbibliomt til Brugen af אrubt gg Slobaaben i Rrig， noget，man gartife nylfg habde begundt med．Da Turferne afturede fine Slobaaben fra $\mathfrak{y}$ efternggen，fan bet for bent fjerne Silfuer ub， fom om jlb， $\mathfrak{i g g}$ og Sbobel ubgif af 5eftente Mund，fom medføl＝ gende Billeder bifer．＊）

[^23]
© ${ }^{\text {rffifif Kriger. }}$

Sin Inrfernes Bernttelfe af §lobaaben i felttoget mod $8(0 n=$ ftantinopel taler Ellidt jaaledeß (Horæ Apocalypticæ, $\mathfrak{B d}$. I, ©. 482-484):
"Det bar „J̌lo $\mathfrak{o g}$ Rog og Sobel", Mulammeds Mrtilleri og
 Sonftantinopel bled indaget, og fom folge deraf bled det graffe Sieiferbalibe polagt. 1100 Mar eller bel Det bar forlobne, fiden
 ゆumner, M(barer, Werfere, Bulgarer, Saracenere, Æußfere og fulve
 omfring Den. Dog bar Faxtang ibarferne uindtageltge for bem. Somfantimpel bled faaende, og dermed ogian Det grxite $\mathfrak{R i g e}$. Weraf fan man fipnne hoar jpondt Sultan Muhammed bar paa at ubfinde noget, ber funbe fierne deme Sinbring. "תant Du," \{purgte ban en תanonitpber, Der bejerterede ober til ham, „itabe en Kanton, fom er for nof til at nedfabe אonitantimopels
 tilleriet gjordes rede, og Beleiringen begntrite.
,"Det fortjener bel at leggees Merte til, hoorledes © Bibbon, Der
 ftifler bette mye Srigaredfafa i Billedeta Forgrumb under fit belta= lende og traffende Sfitoring af det graffe Riges førgelige Slut= ning fficbne. For at berebe Beien for jamme fremftiller fon, hoor= leder firubtet Spfindelie ganfe ntlig bar foregaaet, "Denue Blanding af Salpeter, Sbobel og Iraful", - jortacler om, hoorledeş Sultan $\mathfrak{3}$ murath tidligere benttede det, faavel fom had pi far ncent om Muhammeds Stoberi for foxrere Sfits i Mbrianopel, - beffriver
 Bifefalverne lebfagedes af \%øgen, ©melbet og Эlben fra Muffetterne og Ranonerne", — hoorledez "Den lange 彐affe tnetifif Sfyti laa rettet imod Murene, idet fiprten Baterier jamtidig toronede mod de
 Wenneffealdre habde ftanet fig mod fiendtlig Bold, paa alle santer


[^24]Fire $\mathfrak{T a}$ arme jebuedes med $\mathfrak{J o r b e n}$ bed $\mathfrak{P o r t e n}$ St. Romanus", -hoorledees, ,Det olfomanffe Sfyte toronede fra alle Siber mod Reiren og Byen fra Sinjerne, Galeierne og Broen, faa (braferne og $\mathfrak{T b r}=$ ferne indyndledes i en Rogfty, der fun bar mulig at fprede derbed, at Det romerffe $\mathfrak{M i g e}$ endeltg befrtedes efler gif tilgrumbe", - hoor= ledes "De dobbelte Bolde ved $\mathfrak{A r t i f f e r i e t ~ o m b a m e d e s ~ t i l ~ e n ~ ( G r u s h o b " , ~}$ -- buorledes Tarterne langt om lange "ftyrtede ind gjentem Bre= foterne", "Sonftantinopel bled undertounget, Detz $\mathfrak{B e}$ lde omftntet $\mathfrak{g g}$ dets \%eligion trandt i Stovet af de feirende Mujelmend". Эa visfelig fortjener det Dpmartiomipe, at ©ibbon fan beftemt og traf=
 atrtilleries Regning. Shi godo er alt dette andet end en befreftende Thoning af foreliggende forubfigelfez Sro: „Mf digfe tre, af Jiben og Mogen og Sonbelen, jom ubgif aj deres Munde, blev Iredje= delen af Memtefene igjelflagen."

 er $\mathfrak{i}$ beres $\mathbb{M u n d}$; thi beres Etjerter er ligefom figgorme og bar foveber, og med dem gisr be Gfabe.

 flut oberbceloet og givet i Turfermeß ફaand.

Foruben Sloen, Rogen $\mathfrak{v g}$ Sombelen, Der tilinuelabende ubgif af Dere弓 Mlumb, fulde deres Magt ogian ligge i deres Syater. En
 Felttegn, ef Sindfillede paa Embedjitilling og Mandighed. Lidtryf= fets Betnoning funes at pare den, at deres 5yater var Tegnet eller Sindbilledet paa dereß Magts fuldfommented. For Johannes fod
 Rog, gg hbad der bar ligefan befbnderfigt, at beres Eane til at iprede $\ddagger$ Doeloggelfe rundt om ftod $i$ worbindelfe med Weftenes $\mathfrak{y a l e r}$. Suem der end filf je et Rytterforps med jaabante felttegn bil not fiubje ned dette uicoboantige og martelige Sin og omtale deres felttegn fom bet, der ledede deres Mlagt, og boorom de famlede fig.

Dette Muhammedanernee Sberherredomme ober (5roferne fulde ,om bemærfet bare ned i 391 \{ar og 15 Dage. Med Ubgang $\mathfrak{y}$ punft i 27. Juli 1449, da de 150 Mar endte, vilde man naa frem til ben 11. 解. 1840. Dpmte man faa efter Den Maade, Goorpaa bet
ottomanfe Soerveride begunde, at den greffe Seifer fur regierede efter fribillig (Ertjendelfe med dent turtiffe Sultan Minoe, furde man naturlig Drage Den Slutning, at den ottomanffe Uaffertgigheo vilde fthrte fammen eller forfbinde paa famme Maade, - at Sultanen den 11. Wlug. 1840, den farlig beftemte Beriodes (5irde, af egen Irift ffulde obergide fin Uafhangighed $i$ de frifne Magterz Gamb paa jamme Maade, fom han 391 \{ar og 15 Dage $\mathfrak{i}$ forveien havde faaet Den af den friftne Meifer Monftantin XIII's Saano.

J 1838, to $\mathfrak{A l a r}$ for den varflede Begivenfed fifide foregan, fom
 ubfigeljen. Dengang var den fun en Beregning马ay paa (brumblag af Sfriftenz profetiffe Tidaberido. Men nu ex Riden forhi, og man $\mathfrak{l a n}$ med Rette fporge, hoorledes det gif, - our Der virtelty
 Sagen fammenfattes fortelig i folgende ©porganaal:

Már ophorte den magammedanfé Seluftan= dighed i Sonftantimopel? - flere Mar for 1840 habde
 $\mathfrak{Z l t}$. J 1838 bled Striden mellem Sultaten og buns reguptifte Underfonge for et Dieblif hemmet bed de frenmede Gejandters $\mathfrak{j n d}=$
 indtil Sultanens yar $\mathfrak{i}$ et $\mathfrak{y}$ obedflag mellem Sultanenis pg Mehemedz
 $\mathfrak{F l}$ lade erobredes af Mefemed og fortes til 2egnopten. San grumbịa bar Sultanens flaade bleben foaffet, at han bed תrigens lidbrud igjen i $\mathfrak{A u g u f t}$ fun habde to Foxfteranga Qimieftibe og tre Fregatter tilbage fom de trifte Sebninger af den engang faa morgtige tnrtifte Flaade. Denne Flande vagrede Mrehemed fig beftemt ved at molebere og give tilfage til Sultanen $\mathfrak{o g}$ erflarede, at han vilde brande den, jaafremt Magterne foriggte paa at tage den. Saaledes ftod Sagente,
 og beftemte fig for en Maabe at orone Banfeftgheden paa; tht det bar jo ※lart, at Mehemed inart bilde blive Serre voer Sultanems Trone, $\mathfrak{h b i z}$ man lod bam ftille fig efter Donfe.

Sultanen tog imod denme Stormagternes Mexging og overgab
 mellem Magterne afgoldtes i Rondon, og Sheifen (Effendi Bel) Qifgis bar tiffede fom tyrfitif befulomagtiget. Man opiatte et Ultimatum, Der flutbe fremlagges for ben cegyptife ほajua, og ifalge bette fulloe
 Del af Syrien，der ftrafte fig fra Suezbugten til Siberiás Sp，til＝ ligemed $\mathfrak{B r o b i n f e n ~} \mathfrak{H}$（cre paa Sibatid；han paa fin Side fulde romme alle anore Dele af Sultanens Rige，fom han nu holdt befat，og ublebere den ottomanife flaade．Frorjaabiot han afflog dette Sul＝ tanens $\mathfrak{T i l f u d}$ ，fulde de fire Magter tage Sagen $\mathfrak{i}$ fin egen ફaand gg bemitte be Tbangamider，be funde finbe bedit，til at bringe ham til Mimelighed og Fornuft．

Det er flart，at faajnart dette Ultimatum af Sultanen bled tifftifet Mehemed Mif，bilide Sagen for beftandig vare fluppet forit＝ uromite aftombe，medens fremmede Magter fra famme $\$ D i e b l i f$ fom
 Ben paa en Regjering bampbaad til Merandria for at oberlebere Wajuaen movente Mitimatum．Det oberleberedes ham og antoges af ham deat 11．Aug．1840！Samme Dag jentote Sultanen en Strivelfe til de fire Mlagtera Gejandter med Forejporgiel om，hoad Gati fuldo gribe til i bet Tilfalde，Wajanaen beegrede fig bed at gaa ind pan de i lltimatumet fillede Bilfaar；men hertil joarede de，at de hawde nof truft pan bet，fáa han tate begovede inogen
 Retop fetbiamme Dag affuttedes den Periode paa 391 \｛ar og 15 Dage，fom var bet ottomanfle Balde forundt；gg goor bar $\mathfrak{n a}$ Sultanelt马 Selojtandighed？－－Barte！ほbem habde nu Dvervaldet over det demannife Rige ifin 5annos Jo，de fire Stormagter；og gele Tiben fiben har dette Rige fun faabidt fanet Zobatefsiftere af næbnte friftne Magter．Saafedeg

ora forite（Gang，Yitn Beregning，hoorom obenfor talteß，offent＝ figgiordes i 1838，faa Tufinder med nderfte Spanding hen til det Dieblif，．，Der bar fat for Forudfigelfens Dpfnibelfe－11．彐ug． 1840 －og da den warilede Begibenhed npiagtig indtraf og faaledeß bifte，at $\mathfrak{F o n u b f i g e l f e n ~ b a r ~ r i g t i g ~ t y d e t , ~ f i l l ~ d e n ~ f t o r e ~ M o n e n t b e v a g e l f e ~}$ et magtigt Stod fremad，og Den begnode at tiltrceffe fig Berdens Spmarfiomhed．
 ger，ompendte fig iffe fra fine §ornbers（5jerninger，fa be iffe tilbad Diaplene og Wiguberne，bem af（suld og bem af ©olo og dem af Sobber og bem af Ster og ben af $\mathfrak{z r a}$ ，frilfe guerfer tan fe eller $\mathfrak{y p r e}$ eller gaa；21．ei Gelfer omonote be fig fra fine Morbgienninger eller fra fin $\mathfrak{1}$ roldobom eller fra fit §oreri eller fra fine Typerier．

Gud bil，at man fal merref fig hanz Womme og lade fig belare af Dem oberen马femmende med hans blan；Dog hbor langiom er mant
 nets Fingerpeg！De Begiventeder，fom fede under den fiette Bajun， bar bet andet $\mathfrak{B e}$ ，og Dog forte disfe Domnte iffe til nogen Bebring $\mathfrak{i}$ Memeffenes $\mathfrak{D p f o r f e l}$ og Moral．De，jom gif fri，larte intet bed Deres ⿹勹abenbaring paa Jorden．Dicelfednrfelfen，at man tilfad

 xomerifofatoffe Stixfes belgentog Billeddarlelie，medens ber beller iffe Gar manglet paa Mord，Irolbdom，Undergjerninger， fom angibelig ffede formedelft hedenganane hellige Memefter，かoreri og Inderier $\mathfrak{i}$ de Rande， $\mathfrak{h o w r}$ den romerfe Religion har radet．

De jaracemife og tartiffe sorber bleb lofte fom ent Sophe og Straffedom ober den frafalone תrifterbed，og man led Straffen， men larte intet deraf．

 $\mathfrak{i}$ entu, og Regubuen var paa hans boved, og fans 2aitgt par fom Solen, og
 og han fatte fin hwire gob paa Savet, men ben ventre paa Sorben.

G foreliggende Efriftited har man atter et Cetaempel paa, at ben ligefremme Zanterœffe, for et Dieblif afbrydeg, og man har $\mathfrak{i}$ dette fapitel en Forndifigelfe inditudt. 9. Kap. fluttede med, hoad der ffede under Den fjette Bafun. Det fovende Bafunfod Kommer f解e for Sap. 11: 15. Ђele 10. Rap. famt en Del af 11. Gap. indfindes derfor meflem fjette og fnoende Bafun. Sobad der forlig ftan i Forbindelfe med den §jette Bajun, har man i 9. Яap. Srofeten har andre Sildragelfer at frempille, førend den nafte $\mathfrak{B a}=$
 inotil Nap. 11: 15. Blandt bispe faar Forubfigelfen it 10. Sap. Rad ou da forit betragte, tif hbilfen Sid denme (Engele wudfab bentuxer.

Enliden $\mathfrak{B o g}$. "Soan babde i fin Saand en liden a abnet Bog." Mf Dette llotry* maa man nøovendiguiz brage ben Slutning, at demme Bog enģang bar luffet. $\mathfrak{F}$ Dan. 12: 4 tales der om en $\mathfrak{B o g}$, fom til en Sid bar luffet og forfeglet: , 5 g du, Dantel, lut Du til for Sorome og forfegl Bogen tnotil Endens Sid; mange fal inrigt grantfe, og Sundfaben fal borde megen." Saajom Denne Bog bolotes lutfet ind til (fubens Tid, folger deraf, at Bogen fal
 taler om at lutfe den, fan man ifte andet end med Rimelighed bente, at man ggaa faar bore om, at den fal a abne (542)


Engelen paa Gavet og Jorden.
 ingen $\mathfrak{B o g}$ omtales fon luffet og forjeglet undtagen $\operatorname{Daniel}$ profe= tiffe $\mathfrak{B o g}$; og intetiteds berettes om, at demue Bog bliver aabut, medmindre bet er her $\mathfrak{i} \mathfrak{M a b}$. 10. Man jer entrotocre, at det $\mathfrak{Y n b}=$ $\mathfrak{h o l d}, \mathfrak{B o g e n}$ tillaggez, paa begge Steder er bet jamme. Tell $\mathfrak{B o g}$, fom Daniel habde Drore fil at fuffe og forfegle, gialot Tiben: „⿹bor lenge barer det med (Fnben paa diafe uhprte $\mathfrak{Z i n g}$ ?" Dan. 12: 6. $\operatorname{Sg}$ ba $\mathfrak{n u}$ Engelen i dette Siaptel tommer med den litle $\mathfrak{B o g}$ opladt, pan foilfen han grumber fin Sundipuelfe, forfinder han ogfaa et $\mathfrak{B u b j a b}$, der gicelder $\mathfrak{T i d e r t : , " D e r ~ f t a l ~ i f f e ~ m e r e ~ b a r e ~ n o g e n t ~}$ Iid." $\mathfrak{H a b}$. 10: 6. Jntet mere befpoee for at wife, at begge 1 ldo trat giactoer en $\mathfrak{o g}$ famme $\mathfrak{B o g}$, og for at bebife, at dent fille $\mathfrak{B o g}$, fom Engelen babde oplabt i fin Saand, var Bantela profetife $\mathfrak{B o g}$.

Bi har nu faftifaaet et meget bigtigt Punft, hoorbed ni fan

 oplades for bed (Endens Tid; pg er bette den Bog, fom Gngeten havde opladtifins samb, fan folger deraf, at gan fumbgior fit Bubfab paa denne Side af delt Tid, da Bogen ffal oplades, eller
 begnnder. Sbad der mu altiaa ftanr iajen desananaende er at faa Sifferfed for, naar (Endent $\mathfrak{T i d}$ beghude; og bette fan ffe ifolge Splyantinger i felve $\mathfrak{D a n i e l} \mathfrak{Z}$ Bog. $\mathfrak{F}$ Dant. 11, begurdende med 30.
 nogle af de forftandige ffal falio for at lutre dem og renfe bem og
 for det lifle 5ornz ⿹erredpmme, i huilfen Tio de helltạe, Tiber og Qov fulde gibes $\mathfrak{i}$ hanz saand og af han lide frogtelige $\mathfrak{F o r f o l}=$ gelfer; og Denne Tid er forflaret at ana til Endens $\mathfrak{T i d}$. Den ende $\mathfrak{i} 1798$ ef. Sir., ba ßabemagters 1260 Yar fluttede. Sa beanide Endeng Tid, of $\mathfrak{B o g e n}$ bled opladt; og fiben den Tid har mange ibrig granfet; og Sundfaben om dige profetiffe (5muter ex vioumbertig mangformiggiort.

Tidspunftet for Begibentederne i Mab. 10 vinder yberfigere Stotte Deri, at benme (Engel $i$ et og alt er den famme fom ben forfte Engel $\mathfrak{i} \mathfrak{Y a b}$. 14. Man fer Iet, hoori Deres jbidentitet beftaar: 1) De Gur begge et farffilt $\mathfrak{B u b}$ faba at forfinnde; 2) be findogipr begge



Savet med alt，foad deri er；og 4）de forfnnder begge $\mathfrak{F i d e n , ~ i d e t ~}$ dent ent foor，at ber iffe mere fultoe gibeg Tio（ $\mathfrak{A} \mathfrak{a b} .10: 6$ ），den anden forfynde，at（6uds ©oms Time er $\mathfrak{E o m m e n}$ ． $\mathfrak{t a b}$ ．14： 7. Men Budfabet i qtab．14： 6 har fin $\mathfrak{p l a d z}$ denne Cibe（endens
 men， $\mathfrak{o g}$ det maa derior giœlde den fiidte Slagt．Waulus proedifede iffe，at Dommens Time bar fommen， $\mathfrak{L u t h e r}$ og bana Medfixalpere ei heller．Wautus bidnede om den fommende $\mathfrak{D o m} \mathfrak{i}$ en ubeftemt ofremtid，on \＆uther berfatte den tif idetmindite 300 ⿹勹ar efter fin Iid．Silmed advarer Wautus Menigheden mod en Zare jom den， at Gude Doms Time var fommen，førent efter en bis Tid．I 2 Theaj．2：1－3 figer han：＂Mren bi beder eder， $\mathfrak{B r}$ bore，angaaende bor Serres Jepu Srifti Iilfommelfe og por ©amling til ham，at $\Im$ iffe ftrats lader eder forftyre i Sinbet efler forferde，beerfen ved nogen fand eller bed noget Dro eller bed noget $\mathfrak{B r e b}$ ，fom bar det fra $\mathrm{D}_{\mathrm{s}}$ ，fom om Srifi Dag bar forfaanden．Sad ingen bebrage eder i nogen Matal Shi forft man jo Frafalbet fomme og Syy＝ detas Mentuefe aabenbares，Fortabelfens Sqn＂o．f．b． Banfle forer her frem for vor $\mathfrak{B e t r a g t n i n g ~ S u n d e n z ~ M e n u e f t e , ~ d e t ~}$ lille $\mathfrak{D o r n}$ ，Wavedommet，i bariomme Sod under hele det马 §erre＝ domme，der，fom alleiede bemarfet，varede i $1260 \mathfrak{3} \mathfrak{a r}$ og afiluttedes i 1798 ．I 1798 ophorte derfor Forbubet mod at forfonde，at Mrift $\mathfrak{D a g}$ er forbaanden，－it 1798 begndite（Endens Tio，og Seglet blev taget fra den lille Boy．Siden den Tid har derfor
 Time er fommen；og fiben den Tid er bet ogiaa，at Engelen $i$ Rap． 10 har taget Etilling paa sav og Jord og jooret，at Der iffe mere ffal gives $\mathfrak{i}$ id．Der fan iffe langer bare Spargẻmaal om，at de jo $i$ et $\mathfrak{o g}$ aft ex ent og den famme，og hadd der bebifer dén enez rette sid og Sted er i lige Mande afgiorende for den anden． $\mathfrak{B i}$ behover iffe fer at indlade og normere paa at bife，hoorledes den nubarende Slwat har beret Bione til di弓fe to Fornofigelferß $\subseteq$ p＝ fnldelfe．De begnompte at bline opjnide tilfulde under Forfandelfen dm תrifti תomme，ijar fra 1840－44．At benne Engel forter fin Gpire $\mathfrak{F o d}$ paa $\mathfrak{G a b e t}$ ，men den benftre pan Jorden，antnder，foor
 Bubffab varet beftemt for et $\mathcal{E a n d}$ alene，havde det baret nof，om Engelen laabde ftillet fig paa Jorden alene；men han fatter den ene



Berdentanat og breder fig ub til §lodens forffellige §olfeilag ng Berdentidele; og Demte ghtagelie fthrfes bidere derved, at det Sumb= giprelfe, hoortil onenfor er antybet, fundgiørelien om Sitifi ambet Somme, far fundet Bei til enfoer MRjifithfation i Berden. Se videre herom under 14. Sap.
 raabt, talte be fiv Torbener fine Roiter. 4. Og ba be fno Torbener bavoe talt
 mig: Forfegl, hoab de fyo Eorbener talte, men nedifriv det iffe!

De fub $\mathcal{T}$ ordener. - Det bilde nare til tingen Mytte $i$
 faa $\Omega \mathfrak{m n d f a b}$ dm, fibad de tafede. Man faar flaa fig til Mo med den Befaling, Johames fit desangaaende, og figeiom han lade dem ftaa ben forjeglede, uoptegnede og folgelig ubefjendte; Dog herffer der angaaende dem en Gfisining, fom vel pasjende bop furme nœbues $\mathfrak{G e r}$, pg Det er, at de fyo Iordener putalte de Moventifiers Erfaring, fom deltog $i$ denme $\mathfrak{B e b a g e l f e}$, altiaa ogfaa bereß foare Stuffelfe og Stovelje. Siart nof er bet, at der tattes noget, fom det iffe bilde bare goot for Mentigheden at vide; og om Gfud fande givet en af Yanden inoblxit Beretning paa forfaamb dm Y(Dovent= bebagelfen, bilde han derbed fintpelthen have forginoret dente Beba= gelfe, fom wi fulot og faft tror $\mathfrak{t}$ et og alt er en Spfoldelie of han
 oberfobedet omtale de fin Torbener? Dm man antager pbemabnte Gigning, maatte man fomme til Den Slutning, at man iffe maa gide fig ober og lade fig bringe ; Forvirring, fordi man treffer paa pludfelige, hemmelighedsfulde og ubentede Begivenbeder, der fan bare ligeja forbaufende og befnderlige fom Torden fra en finfir §immel; thit man maatte jo fume flutte, at alt fer ifolge (buds Yanoroning $\mathfrak{o g} \mathfrak{z} \mathfrak{y j} \mathfrak{n g}$, fiben noget fadoant bled forfeglet og hold ftult for Menigheden.
5. ㄹers. Sg Gngeten, fom jeg faa faa paa §avet og paa §orben, op= Ioftebe pint haand til fimlen 6. og foor veb gam, fom lever $\mathfrak{i}$ al Goighed, fom ffabte Ђ̧imlen, og gaab beri er, og Jorben, og guab beri er, og Sganet, og guad bert er, at ber iffe mere fal vere nogen $\mathfrak{z i b}$.

Der fat iffe mere bare nogen tid. - 5bad er Betyoningen af Deme hritidelige Erfloring? Den fan iffe betyde, at æiden, faaledes jom den regnes $i$ Deme Berden $i$ Sammenligning
med（Endgheden，furde affluttes med denne（Engels Bublfab；thit nœfte
 11：15－19 fremfiller nogle af be Tildragelier，der faf finde Sted under demte Bafun og foregan for Berdent（5nde．§er fan heller iffe mentes $\mathfrak{W r g n e t i d e n ; ~ t h i ~ d e m e ~ o p h o r e r ~ i f f e , ~ f o r e n o ~ S r i f u s ~ a f f i u t e r ~}$ fin Gjerning fom Wraft；og dette ffer ifte，for efter at ben jobende Engel far begbuot at bafune．2lab．11：15，19；15：5－8．Drbet man berfor betyde propetift $\mathfrak{T i d}$ ，ba ger iffe tan bare Sale om nogen anden．Wrofetif Iid fal der iffe mere gives，－iffe fan at forftan， at Iid aldrig mere fulde bennttes i profetife Betnoning；thi＂de
 bil uben Tuid fige den fubende（Engels Mar；men ingen profetiff
 fom naaede langit．（En nermere Begrundelfe af de propetife $\mathfrak{W e r i d =}$ Der，med Beviz for，at jeln de lengite af disfe iffe naaede udober §øften 1844，findes i Bemcerfungerne over Dan．8： 14.

7．Wers．Men i te Tage，ba ben igoenbe engela Molt goreら，naar han
定jenere，Brofeterme．

Den invende Engela．Mgitg Dage．－Den innelide $\mathfrak{B a j u t}$ er iffe den，der omtales $\mathfrak{i} 1$ Sor． $15: 52$ fom Den fibfte Bafut，der ffal opureffe de fovende dode，men den indende i $\Re \mathfrak{k f f e n}$ af de ino Bajuner og lyder ligejom de andre $\mathfrak{i}$ ßaffen $\mathfrak{i}$ Dagents
 ffal（Guds 5nemmetighed fuldtommes，iffe den Dag，den begnnder at lyde，iffe ved dens aflerforfte Sud，men i de forite Nar，medens den lnder，fat（5udz §emmelighed eller fitulte Mand fuldfommes．

Det fubende $\mathfrak{B a j u m f t o d e b e g n a d e l f e . ~ - ~ E f f e r ~ d e ~}$ $\mathfrak{B e g i v e n h e b e r , ~ d e r ~ f f u l d e ~ f i n d e ~ S t e d ~ u n b e r ~ b e n ~ f n o e n d e ~} \mathfrak{B a j u n g ~} \mathfrak{E v D}$ ， fan man med tilitreffefig Sifferhed henfegge dens Begnndelie til de profetiffe $\mathfrak{B e r i d o r e r s ~ S l u t n i n g ~ i ~} 1844$ ．Jfte mange 9 an efter delt Iid fal Gudz ⿹emmelighed fufotomme马．Dente fore Begivented， Yoad den end er，er meget ner．（Et affuttende，afgiprende Bark med alt，hbad det af Betyonting og 5oitidelighed har $\mathfrak{i}$ fit Fplge， er ucce forbanden． $\mathfrak{A l l e}$ © folgelig af ftor Betubuting．（5n fandan handing ubmarter en hoi＝ thdeltg，betnoningefuld Tidădder．Da Freljeren udaandede paa Sorfet，raabte han（ $\mathfrak{J o h} .19: 30$ ）：＂Det er fulbbragt！＂og naar bet
ftore Raabesbari for det falbne Merneffe er fuldiommet，bil dette blive lundijort bed en Mgit fra Gubs $\mathfrak{T r o n e}$ ，ber med Iordenftemme ruller gjennem hele Jorden og fundgipr den Gpitideltge（Grtloring： ＂Det er ffet．＂ $\mathfrak{U}$ ab．16：17．Det er Derfor iffe nogen unøoig $\mathfrak{B e}=$ fymring，fom bringer of til at underioge，botifen Betyoning jaabame Tilbrageffer maatte bave for vort（Evighedehtaab og vor Belfard， $\mathfrak{g g}$ til，naar bi lerer om ©buds bemmeligheds ofulifommelie，at jporge，

（5） den $\mathfrak{B o g}$ ，der er fom en $\mathfrak{Q u g}$ te for oor Food，bil bije，Gbad denme §ommelighed er． $\mathfrak{J}$ Ef．1：9， 10 lejer bi：，Joet han har fund＝ giort og fin Biljes מemmelighed，efter fin belbefagelige Beflutning，
 Sidernes $\mathfrak{F b l i d e}$ ，igien at jamle alt $\mathfrak{i}$ gifituß，baade bet i bimleme og Det paa Jorden， $\mathfrak{i} \mathfrak{h a m . " ~ Ђ ⿹ \zh4 ~} \mathfrak{f a r b e 马}$ Gude Beflutning om at famle alt i Sirifus hans „Bitlje马 ફemmelighed＂；og dette ffer bed Ebangetiet．§（ff．6： 19 heder det：„Dgian for mig［ßaulua beder om Forbøn］，at min Mund maa oplades，og Droet gives mig til at fundgiøre med Frimodighed（Evangeliets 5emmelighed．＂Ђer
 det Sitift Semmelighed．Gf．3：3，6：„ft han ved alabenbarelfe $\mathfrak{K a r}$ fundgjort mig den 5emmelighed，hoorom jeg foran fortelig bar ffrebet＂，＂at 以edningerne er $\mathfrak{i}$ ßrifuz Mebarbinger og harembe med til Segemet og medoelagtige $\mathfrak{i}$ hant Forjottelfe bed（Evangeliet．＂ §aulus erflerer her，at 5emmeligheden var ham fundogiort bed $\mathfrak{U a b e n b a r e l f e , ~ f a a l e d e s ~ f o m ~ h a n ~ f o r f e n ~ f a w d e ~ f t r e b e t . ~ S a n ~ b e n t y d e r ~}$ her til fit Breb til（ 5 alaterne（ $\mathcal{A a p} .1: 11,12$ ），hon han $\mathfrak{i}$ følgende Srd habde melot，hoad ber var ham ffjenfet＂ned Yabenbarelfe＂： ， $\mathfrak{J e g}$ fundgior eder，Brobre，at det ©bangelium，jom er prexbifet af mig，iffe or Menneffelare；thi heller iffe har jeg amam＝ met elfer lart det af noget Menneffe，ment ded Jefu 凡xifti Mabenbarelfe．＂⿹er figer Paulus lige ud，at det nar Gban＝ geliet，ban annammede ved \｛abenbarelfe．Is（5f．3：3 falber han Det den あemmelighed，der bar ham fundgiort bed $\mathfrak{U}$ abenbarelfe，fom han forben hande ffrebet．Balaterbrebet forfattedes $\mathfrak{H a r} 58$ ef． $\mathfrak{F r}$ ．， Efeferbrebet $\mathfrak{A}$ ar 64 ef ． $\operatorname{sir}$ ．

Qigederfor disfe Bidnesburd fan vel fun fan ville negte，at Gubs 5emmelighed er Exangeliet．Det er altfaa det famme，fom om Gngelen habde erfleret： $\mathfrak{F}$ De．Dage，da Den fnvende Engels Roft

[^25]hores，fal froangeliet fulbfommes．Men hoad bil det fige，at（Evangeliet fuldotommes？Sad os jorft fe，i hbiffen benfigt bet bled gibet．Jo，det bar for at tage et zolf af beoningerne efter ©fudz Mabn．Mp．（fj．15：14．M（ Det fuldfommes maa da naturligntz fige，at denme（Sjerning ffal affluttez．Det bliber fuld＝ fommet，naar Guds 尹onfe Matal bfiber fuld，Manden iffe lengere tilfbde弓，og Prøbetiden flutter．

Mu ligger Sagen flart for og i fele fin Moftrafning．Wette er Det betnoningafulde Barl，der faf furofommez i de forfe $\mathfrak{L a g e}$ af
 fiben de mindencrdige Begivenfeder i 1844．（5ud er iffe flob，bank Barf er iffe ufiffert，－er bi rede for MDfaldet？

 paa 5avet og paa Sorben！9．Sg jeg git bentil Engelen og fagoe til ham： （3iv mig ben lifle ßog！ $\mathfrak{O g}$ gan fande til mig：zag og ab den！Dg den ftal fmerte i bin 买ug，men i bin Manb fal ben vere foo fom §onning． 10．Og jeg tog ben lille $\mathfrak{k o g}$ af Engelens faand og aad bent，og den var i min Mund $\mathfrak{j o b}$ jom foming，men ba leg havbe cebt ben，folte jeg ©merte $\mathfrak{i}$ min ßug．
§ 8．Berz ind千ores Johames felv for at optrade paa Menig＝ hedent Begue，iandimulignis for Menighedens paafolgende farlige
 iffe godt fumbe fremftille moder Sindbilledet af en Engel．Maar fum en ret $\mathfrak{g}$ filet Kundgiorelfe $\mathfrak{G o l d e}$ frem uben med det famme at bille Lede Tanfen hen paa den forlige（brfaring，Menigheden fan gjen＝ nemteve $\mathfrak{i}$ zorbindelfe med Sundibrelfen，da fan nof（Engle gixre Tjeneite fom Sindbilleder，fremftillende de そeligions̆łerere，der tund＝ gior Buoffabet，fom i Mab．14．Men naar der fat tale马 om ent farlig（Erfaring，fom Menigheden felv falal gemmemgan，er Sagen aabenbart en gamfe anben．Denne funde berit og meft pasjende frem＝ ftilles ded et Medlem af den memeffelige Familie，og berfor maa
 ftilling．Da mu dette er faa，fan muligenz Den Engel，fom her bifte fig for Sohames，bere dent famme fom det guddommelige Sendebud，der ifolge den Sorden，man har fet $t$ alt Guds $\mathfrak{B a r f}$ ， bar at baretage dette $\mathfrak{B u d f a b}$ ，eller pgiaa mufiguiz indpøes han $\mathfrak{i}$ den $\mathfrak{b e n f i g t}$ at fremfille Budfabets Bafen og den ふilde，hoorfa det fommer．
 oplebet en flaaenbe Fulbbyrdelfe af biafe ßers. De har oplebet den $\mathfrak{i}$ den (Bfabe, hbormed de antog Bubffabet om Sirifi umidolbare Bjenfomit, i be da forfunde burebare Eandheder马 Eobme og ben $\mathfrak{B i t t e r g e d} \mathfrak{o g}$ Sorg, fom paafulgte, da 5erren iffe fom til ben faft= fatte $\mathfrak{z i d}$ i 1844 , men en ftor Etuffelfe rammede dem. En Freitagelfe bar begaaet, der medfarte Tuibl om, at den tille Bog, de Gabde fold paa at medibelge, $\mathfrak{i}$ Birfeligheden bar at itole paa. Wand der havde foretommet deres Smag faa fomingipot, blev pludfelig fom Malurt og (Salde. Men de, der havod Taalmodighed til faa at fige at holde Fordxielipaprocesfent ub, erfare>e fuart, at Feiltagelfen fun laa $\mathfrak{i}$ Begiventheden, iffe $\mathfrak{i}$ Tiben, og at det, Gugeten habde gibet dem, ifte bar til Doo, mert til sexing og Huberhotb. (Man far ie famme Ting fremitillede under et lignende Billede $\mathfrak{i}$ Jer. 15: 16-18.)
11. Bers. Og ban fa;be tif mig: Wet $\mathfrak{b x c}$ big atter at profetere om $\mathfrak{F o l f}$ og Elagter og Turgenaal og mange Songer.

Sofnumes, der her fremtreder paa Menighedens ほegne, faar af Engelen nof et מuerb. Efter den Tio, da det forite og bet andet $\mathfrak{B u b f a b}$ ophorte fom levente Sundgiørelfer, ffal et nit $\mathfrak{B u D f f a b}$ uD= gaa. Wi har med andre Sud her for $\mathrm{o}_{\mathrm{z}}$ en formbfigelfe om den tredje Engels Bubfab, der efter vor fafte forvignitg netop uit hotber paa at furbburdes. Sg Deme (5jernitg ffal iffe ffe i en Braa; thi Bubfabet ffal fores frem for, ,Folf og Slegter og Tungemanl pg mange Songer". (Se 14. Sap.)


## 11. Tkapitel.

1. Wers. Sg ber bleo givet mig et ßør, ligt en Stav; og (Engelen foo ber og fagbe: Staa op og mal ©ubs tempel og Miteret og bem, fom tilbeber ber! 2. Sien $\mathfrak{F o r g a a r b e n ~ u b e l f o r ~ T e m p l e t , ~ g a a ~ b e n ~ f o r b i ~ o g ~ m a a l ~ b e n ~ i f f e ! ~ T h i ~ b e n ~}$ ex given Fsebningerne, og de fal nedrabe den hellige Stab ito og firt Maaneder.

Wer fortfottes det ßaaleg, Engelen begnnde at gibe Sohanneß i foregaaende Sapitel. Derfor harer dī̆je Bers egentlig det Rapitel til og Gurbe tffe ffilles derfra. I det fiofte Berz i 10. §apitel gav Engelen Johannes fom Menighedens Stedfortroder et nut §uerv. Man har med andre Srd, fom allerede bift, i det $\mathfrak{F e r}$ en $\mathfrak{F o r u d}=$ figelife om ben tredje Gngela $\mathfrak{B u d f a b}$. §oad ber $\mathfrak{n u}$ folger bifer dette $\mathfrak{B u b f f a b z} \mathfrak{B e f f a f f e n t e d . ~ D e t ~ h a r ~ n o g e t ~ a t ~ g i x n e ~ m e d ~ ( B u d z ~}$ himmelfe Tempel og tilfigter at bereod et folk til at tifbede beri. Templet fan her iffe betnde Menigheden; thi Menigheden omtales $i$ Forbindelfe med dette Sempel fom "Dem, fom tilbeder Der". Iemplet er berfor det bagitanelige Iempel $\mathfrak{i}$ gimlen og Iilbederne den fande Menighed paa Jorben. Dog ffal naturligviz iffe di弓fe Tilbedere mantes $\mathfrak{i}$ den frorfand, at man ubregner hoer enfelt $\ddagger$ pide og $5 \mathfrak{m}=$ fang $\mathfrak{i}$ Fod og Tommer; nei, de fal maales fom Tilbedere; og et Menneffez Rarafter tan fun maales med et bift Retfaroigheds= $\mathfrak{m a a l}$, en $\mathfrak{L o b}$ efter Regel for Bjoren og Raden. Man fommer faa= ledes til ben Slutning, at de ti $\mathfrak{B u b}$, den $\mathfrak{F e t t e j n o r , ~ e f t e r ~ \mathfrak { h b i l f e n } ~}$ (Sud vil maale ethbert Menmefles spligt, fremftilles ded den Maaleftof,
fom (Engelen lagde Gohames i baarden, of til fulbburdelfe af denne $\mathfrak{F}$ orubfigeffe er netpp deme $\mathfrak{E o v}$ under det tredje $\mathfrak{B u b f f a b}$ lagt $i$ Menighedenz $\mathfrak{y}$ aand; gq Dette er ben Regel, efter hoilfen (5ubs Tilbedere $\mathfrak{m u}$ ffal ftan fin Brove.
(Efter fanledee at bave fet, fowd det bil fige at maale bem, fom tilbeder $\mathfrak{i}$ Templet, bil bi videre fe at fiube ad, hoad der menes med at maale Templet. For at maale noget forderes ber, at man icerlig tager Det $\mathfrak{i}$ Diefin, og utbibliont er oa Spjororingen til at faa op og mante Bubs Iempel en profetiff Befaling til Mentigheden om at give nøie $\mathfrak{2 l g}$ paa $\mathfrak{Z}$ emplet elfer 5elligrommen. Men hoorledes fital dette ffe med den Maayeftof, Mentgheden har faaet? Med de ti Bub alene fan bet iffe ffe; men tager bi derimod det Gele Bubifab, faa ledes bi derbed til en Underiggelfe af Selligdommen $\mathfrak{i}$ §imlen $\mathfrak{i} \mathfrak{F} \mathrm{or}=$ bindelfe med Gubs Bud og Brift Tjenefte. Ђeraf flutter vi, at
 fom omfatter de for denue Tio eiendonmelige ftore Sandfeder, goortil de ft Bud henharer. Bed dette Budifab henfedeß vor Sp=
 angaaende dette (Emne fommet for Dagen. Sanledes maaler bi
 vor fore Ypperfteprafts ©fjerning og Stilling, og bi maater $\mathfrak{I i f b e}=$ derne med den Del af Maalefitflen, hoorbed Sarafteren maalez, nemlig de fi $\mathfrak{B u d}$.
,Ment Forgaarben ubenfor Templet, gaa den forbi." Det bil fige faa meget fom: Menighedenz Dpmarfiombed rettes mu baa den tabre $\mathfrak{D e l}$ af Templet og Ijentiten der; af mindre Betyoning er nut Det, fom bedfommer Forgaarben. Dente er given Serningerne. $\mathfrak{A t}$
 er det Sted, foor de Dfferdinr flagtedeß, hois̄ Blod ffulde bengtte til Kjeneften i 5ીelfigommen. Dat modeilledige Dfferlam maatte do $\mathfrak{i}$ den modbifledige zorgaard, og Jejue bpoe paa (bolgata $\mathfrak{i}$ Jubaa. Efter jaaleoes at bave nxont bedningerne, ledes wrofetens Dpmartiombed hen paa ⿹\zh26entingefrafaldet ifine fore Traf, at be $\mathfrak{n e m l i g} \mathfrak{i} 42$ Maaneder under det pabelige ferredamme ffulde ned= trade ben hellige Stad. $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}}$ faa ledez han til at tanfe paa (6ude Dros, Sandfedens og Menighedens æilfand i famme Tidsrum. Sanledea fpres man da bed en let og naturlig Svergang tilbage til Fortion, og vor Spmartiombed henledes paa en ny Fafle Til= bragelfer.
3. Bers. Og jeg vil give mint to Wibner, at de fal profetere i tufinde, to F̧ubbrese og feftit ©age, iførte Exffe.

Disje Dage er be famme fom de iforegaaende Bers naunte 42 Maaneder og Gar ફeninn paa ßabemagtenz Doerherredommez Iio. Denne Tid nedigienmem er Bionerne ifprte Safte, de lever i Mørte, men Gud giber dem Magt til at holde bed og habde fit Bibnezbard i denne Mørfets og Elendighedens Tid. Men hoem eller foad er di弓je Bioner?
4. Wers. Wisfe er be tuende Sfietrcer og be toenbe Qufeftager, fom |taar for马orbens (3ub.

Ser hentyder piemintig til Saf. 4: 3-6, hoor der forflares, at De to Dljetrceer ffal foreftille (GuDs Srd; og David bioner: "Dine
 $\mathfrak{m i n}$ yod og et $\mathfrak{Z y s}$ paa min Sti." Det ffrebne Bioneabnro er ftrerfere end det mundtige. Эefus erflæerer om de gammelteftament= lige Sfrifter: "Digje er Det, fom vioner om mig." Under Demne Suzholoning bibner hanz (Bjerninger on ham, figer han; og hbor= ledeg bidner de om ham? Fra den Sid, Wifciplene, fom \{nfigt til $\mathfrak{A n}$ figt vandrede fammen med ham under hans Эordefid, forlod Sibets Sfuepladz, far hans (fferninger vionet om ham fun gjennem Det nye Teftamente, boor man alene finder bem optegnede. Dette Figes (Enargelium, erfleredes der engang, ffal pradifeß i den ganffe Berden til et Bidnesburd for afle Folk, o. f. b.

Disie Bioneaburd og Betragtuinger habder tilftraffelig den Slutning $\mathfrak{B e r e t t i g e l f e , ~ a t ~ S i r i f t i ~ t o ~ B i b n e r ~ e r ~ d e t ~ g a m l e ~ o g ~ d e t ~ n u e ~}$ Teftamente, bet ene givet i ben ene 5uhbolonings $\mathfrak{I i d}$, bet andet $\mathfrak{i}$ Den anden.
5. Bers. Og berfom nogen pil giøre bem Stabe, ubgaar ber glb af beres Mumb og forterer deres fienter; og derion nogen vil giøre bem Efabe, bor Gan faatedes flaaes igjer.

Ott giore ©bub Sro Gfade nil fige at fatte fig op imod bet, forbrange eller fordarde det Bionesburd og vende foll bort fra Det. Jmod dem, der giør dette, udgaar Gld af derea Mund ga forterer bem, d. b. f., Jlodommen er ifølge famme Dro faadanme beredt, og Sobet figer, at be ffal faa fin 200 tilfidft $\mathfrak{i}$ den So, fom $\mathfrak{b r a n d e r}$ med $\mathfrak{j l d}$ og Soonl. Mal. 4: 1; Mab. 20: 15; 22: 18, 19 о. §. b.

6．Wers．Bisfe gar Magt til at tilluffe fimlet，for at ber iffe fal falbe
 bem til Blod og til at flaa Jorben med allehaande Plager jaa ofte，be vil．
$\mathcal{F}$ boilten Forftand har di弓fe Biduer Magt til at hutte §imlen，for＝
 len，faa det ikfe regnede paa $3 \frac{1}{2} \mathfrak{A l a r}$ ；men han gjorde det bed Serrent Srb．Bed Serrens Sro forbandede Mopes gegaptenz Band til Blod．Sg ligefom diāje Domme，der berette弓 om i deres Bidneả＝ byrd，er bleben fuldbyrdede，faaledes bil enthoer Srulel on Dom， ber ubtales oder nogetiombelft foll，fifterlig fuldommes．＂Saa ofte de vil．＂Saa ofte font beres bellige Srd vibner，at Domme ffal gaa i Dpfyldelfe，faa ofte fommer de ogjaa til at iocerficettes； et Gfiempel herpaa bil Berben enomu faa erfate，naar de fon fiofte Blager fommer ober Den．

7．Bers．Sg naar be jaar futbend fit Bibuegharb，fifl det Dinc，foun figer op af Ifgrunbeat，fore frig mod dem of poervinve dem og faa bem ifiel．8．Sg beres tegenter fal ligge paa ben fore stabs（baber，Den，foniaandelig Mening falbes Sodoma og 2Ggypten，ber，Goor ogiaa vor ferre er forsfaitet．
＂Saar de faar fuldeadt fit Biomesburd＂，d．v．i．＂iforte Scekfe＂．Den Iid，der betegnes med，at be var iforte Sorte，enote， eller，fom det ubtryttes paa et andot Sted，blev fortortet（Matt． 24：22），Ғor Siosperioden jelo uolob．§ Wrofetien betegner＂et Drr＂et Mige eller en Magt．Se Dan．7：17，23．Det Sporgä＝
 Sg bar der et fandant Rige fom beffrebet，fom forte Retg imod dem paa ben Sid？Svis di med Rette forftaar Maret 538 ef．Rr．fom Den Sid，de begundte at profetere $\mathfrak{i}$ Srefe，fommer bi bed 42 Maa＝ neder，Der ubgior 1260 profetifee Dage eller Mar，ned til Maret 1798 ef．Rr．Rom der da ped deme Sid et jaadant Rige fom beffrevet og forte Rrig imod Dem o．f．w．？Mart！Dette $\mathfrak{B y r}$ efler Rige fommer op af $\mathfrak{H} f g r u n d e n$ ，det har tugen（3rundoold，det er en gud＝
 2 Mof．5： 2 beder Det：＂Men Farad fagde： $\mathfrak{F v o}$ er 5erren，hoỉ刃ojt jeg fal hore i at lade J̧rael fare？Jeg fiender ffte jerren， og heller ifte vil jeg lade Jarael fare．＂Se，her er（Subaforncegtelie！ Sagbe ba noget Rige jamme Mand for Bagen omfring 1798？§o， Franfrig．Soin Ration negtede det Guds צilocerelfe of forte Srig mod Simlens Bonge．
„J aandelig Mening faldes [denne Magt] Sodoma." நbilfen Synd bar jarlig betegnende for Sodoma? - Ufyilyed. Bar det $\mathfrak{j a n} \mathfrak{Z}$ frantrig? §a, i omtalte Periode var borerifaftiat bed \&ov. "S̛ aandelig Mening" var Stebet, "Der hoor ogjaa bor Werre er torsfeftet". אan dette figes on Frantrig? §a, i mere ent én qurfand. Forft ingte man $\mathfrak{i} 1572$ i frantrig at poetregge $\mathfrak{a l l e}$ be gubfrygtige $\mathfrak{y}$ ugenotter, og $\mathfrak{i}$ Qobet $\mathfrak{a} \mp$ én shat ( $\mathfrak{N a t t e n}$ mellem den 24. og 25. Guguit 1572) bled 50,000 foldblodig murdede, og ßariz' (Bader foommede bogftabelig i $\mathfrak{B l o d}$; faaledes bled vor 5erre i fint Semmers ßerfon $\mathfrak{i}$ antoelig Mening for马feftet. De franfle


 blanot dette ugudelige Folf.

Denne Magt fulde "fore Srig" mod Bibelen; giorbe Franfrig bet? Sa, i 1793 ubfrerdigede den franfe Sationalforfamling en Beflutnitg, ber forbob at lefe Bibelen, og ifolge deme Beflutning bleo Biblerne famlede og brenote; alle multge zegn paa Foragt Gobedes pan dem, og alle Bibelents Jindififtelfer affaffedes, den ugentlige suiledag ubilettedes, og i Stedet indforte man hoer tiende $\mathfrak{D a g}$ til Munterbed og ugudelige Fortyterfer. Daab og Madere afifaffedes, (Sudz sifucrelie bencegtedes, og Doben fagde man var ent evig Sgon. Formuftent (Subinde, fremitiflet bed en uffel Rivinde, blev fat i joticedet og offentlig ndet Tilbedelfe. Sif= ferfig, her er en Magt, fom mpie foarer til forubfigelfen. Dog, lad of underigge Sagen end poerligere.
9. Bers. Og nogle af Folfene og Stammerne og Tungentatene og Slag= terne ffal fe deres Regemer tre Dage og en halv og itfe tilitede beres Regemer at legges $\mathfrak{i}$ ©ran.
$\mathcal{F}$ dette $\mathfrak{B e r}$ fremitilles andre Folts Fobljer ligeoberfor det
 not, hoilfen Sirig det vantro Franfrig forte mod Bibelen, men lod fig iffe beboge til fom wolk betragtet at beltage iten ugubelige ©fjerning eller lade de myrbede Bidner begrabeß, d. b. F., fig imellem bringes nd af Syne, om de end laa dpde $3 \frac{1}{2}$ Dag, d. b. f.
 Side tiente til oberalt at bayfe de siriftne til nue $\mathfrak{A l n f t r e n g e l f e r ~ f o r ~}$ Bibelenz Bevarelfe, fom di frate ffal fe.


10. Bers. Og be, fom bor paa Jorben, fal glebe fig over bem og faple fig, og be ffal fenbe hoeranbre (Saber, fordi bi引fe to ßrofeter par til ßlage for bem, fom bor paa Jorben.

Dette betegner ben (Blade, de folte, dex hadede Bibelen eller plagedes af den. Stor bar de bantros Grid overalt en Stumb; men De ugudeliges Seiergalade barer fort; faaledes dgiaa i frranfrig; thi deres ßrig mod Bibel og Яrifterom tabde nar opflugt dem alle. De brog wo for at odelregge Sirift "to Bioner", men fylde franfrig med Blod og Redjel, faa be bled fifrefflagne over zalgen af fine egne ugubeftige ©bjerninger og bar fart mere end billige til at fieme fin ugudelige $\mathfrak{j a n}$ fra $\mathfrak{B i b e l e n t}$.
11. Bers. Og efter be tre Dage og en hato fom Sibs Mand fra (bub i bem, og be for paa fine Gpober, og en for frygt falbt paa bem, fom faa bem.
§ 1793 gif en $\mathfrak{B e f l u t n i n g}$ igjennem Den franfife Mationalfor= famling, ifølge hoilfen Bibelen flulde borffaffes; netop tre $\mathfrak{Y a r}$ efter fremfom der for Den nofte Rationalforiamling efter hin $\mathfrak{B e}=$ jlutning forflag om en $\mathfrak{B e j t e m m e l f e , ~ f o m ~ f f u l d e ~ t i l l a d e ~ B r u g e n ~ a f ~}$ Den hellige Sfrift. Befandlingen af Dette Forifag bled ubjat $\mathfrak{i}$ fets Maaneder; Det optoges da til Befanoling pg blev enftemmig bedtaget. Sadeder gif det til, at Bionerne netop efter 3 $\frac{1}{2}$ Mars $\mathfrak{F o r l p h}$ "ftod paa fine Frober, og en for frogt falot paa dem, fom faa bem". §ontet mindre end de forfardelige $\mathfrak{F} \mathfrak{d}$ ger af Bibelens $\mathfrak{F}$ orfaftelfe funde habe bebaget orranfrig til at lade Bidnerne gaa uantaftede.
 op! Sp be iteg op til §imlen $\mathfrak{i}$ Sfyen, og bereş Fiender faa bem.

Stegoptil $\mathfrak{j i m l e n . ~ - ~} \mathfrak{F o r}$ at forftaa dette Uotrnt laje man $\mathfrak{D a m}$. 4: 22: „Du, jom er ftor $\operatorname{pg}$ ftert, $\mathfrak{D g}$ hoiz $\mathfrak{B e l d e}$ er ftort og naar til $\mathfrak{y i n l l e n}$." 5er fer man, at dette Motryt heteguer en ftor Sphotelfe. War da den bellige Sfrift naaet $\mathfrak{e n}$ faadan ophpiet Stilling fom her antnoet, fiom Frantrig forte Srig imod Den? Ja! תort efter ftiftedeß det Britiffe Bibelfelfan, nemlig i 1804; Derefter fom det $\mathfrak{U}$ merifanfle $\mathfrak{B i b e f j e f f a b ~ i ~ 1 8 1 7 , ~ o g ~}$ med fine naften utaffige 5ixelpere holder nu disje pan at fprede $\mathfrak{B i b e l e n}$ oweralt. fra den tio af er Bibelen blewen overfat paa naften 200 forffieltige Sprog, hoori den iffe tidfigere fandete; og $\mathfrak{F} \mathfrak{r b b e b r i n g e r n e ~ p a a ~ B a p i r f a b r i f a t i o n e n s ~ D m r a d e ~ o g ~ i n d e n ~} \mathfrak{B o g}=$
 et $u$ maadeligt Stod fremad.
$\mathfrak{B i b e l e n}$ er bogitavelig talt $\mathfrak{i} \mathfrak{S} \mathfrak{f b} \mathfrak{g} \mathfrak{l} \mathfrak{b} \mathfrak{n i n g e r}$ bleben fendt $\mathfrak{t i l}$ be fattige $\mathfrak{g}$ forladte．（5t enefte Fartat medbragte fra England 69 Tont Bibler til de friginne Slaver i Beftindien．Bibelen har howet fig faadidt，at den hotagtes af næiten alle og enfyer，enten han faa er gudfrngtig eller ei．Der er bleben frembragt fem（Sange faa mange Doerfattelfer af Sfriften i Dette Marbunbrede fom for，og Der er bleben ubbredt 30 （Gange faa mange（EtBemplarer．＊）Jngen anden $\mathcal{B o g}$ er fá biflig，ei heller jelges paa langt nar faa mange $\mathfrak{a f}$ nogen anden．Sifolge Missionary Review jor Sept． 1896 er $\mathfrak{B i b e l e n ~ b l e v e n ~ d o e r f a t ~} i$ faa mange Sprog，at ni Tiendedele af Gele
 $\mathfrak{B i b e l f e l f a b}$ beretter i fin attende Mararapport，bateret Mai 1896， $\mathfrak{a t}$ Qntallet af Bibler og Dele af Bibelen，fom dette Selffab har ubgivet，gaar op til $61,705,841$ ．Sm man bertil faier Det umaa＝
 andre Forlceggere，bilde jo 2 atallet forgges i det uendelige．Wbiffen $\mathfrak{a n d e n} \mathfrak{B o g}$ i Berden har noger Gang fumet fitles bed Siden af Bibelen $i$ denne genfeende？Den fatte马 bpiere end alt andet paa Эorden；den er 马errent bedite Weffigneffe til Menmefene nceft den，
 om（5ude Søn．Ja，man fan $i$ Sandjed fige，at ben kellige Sfrift
 billedlig betegner himmelfi Bardighed．

13．Wers．Dgifamme Stunb ifebe et fort §orbificto，og Tienbebelen af


$\mathfrak{y}$ bilfen Stad？（Se ふap．17：18，honr det heder：＂Sy $\mathfrak{R} \mathrm{binden}$ ，fom Du ja，er den ftore Stad，fom far ferredøm＝ me ober Jorden弓 Songer［Riger］．＂）Danne Stad er den papelige romerffe Magt．Franfrig er et af de＂ti $\mathfrak{y o r t}{ }^{\prime \prime}$ ，jom gav（Det pabelige）Dor fium Magt og Styrfe，d．ט．¡．et af de fi Riger，der opftod af \％oms beftlige Rige，fanledes jom det betegnes bed de ti Teer paa Mebutabnear Biflede，ved Daniels Dur med de fi Sorn
 $\mathfrak{F r a n f r i g}$ bar altian＂Siendedelen af Staden＂og en af dem，ber ftarteft gif den pabelige 5won tilgaande；men under nabute Smbalt＝ ning＂faldt＂bet，pg med det falot Det fidite borgerlige Redifab

[^26] i Joroffjeloet［en Manogloje lajer：Manos Mavne，Mamos $\mathfrak{Z}$ itler］．＂ $\mathfrak{F r a n f r i g}$ forte bed fin Rebolution fra 1793－98 sirig mod alle Mdelる＝ titler． $\mathfrak{D e}$ ，ber har underiggt franffe $\mathfrak{A l n n a f e r}$ ，figer，at bed denne
 bled forfardede og gad 5imlens（6ud 2fre．＂Demte（Gjerning，fom trobjede 5imlen，og foorbed de formaftede fig mod ⿹erren，filote $\mathfrak{F r a n f r i g}$ i dent（Grad med rabjelafulde Marderier og Blodbad，at feld de bantro maatte fficloe da ftanje forfordede；og＂De gorige＂， Der undilap deme Stunde frygtelige Rediler，＂gav ఏimlens（Sud
 felv bragte denne Memteffets Brede til at lowprife ham，Derbed at Kan giorde bet flart for al Berben，at den，den reifer fig til $\operatorname{sitg}$ mod Simlen，graber fin egen ©rab．Saaledez mangfoldiggiordes rigelig herrens $\mathfrak{F}$ pryerligelfe netop bed det，de ugudelige foretog fig for at befudle hanc §erlighed．

Mange af foregaaende Betragtninger om de to Wiomer ffylder vi aforbe（Beorge Storre，der i fin Mfhanding The Two Witnesses har redegiort desangaaende．

## 14．Wers．Wet andet $\mathfrak{B e}$ er bortifaret； $\mathfrak{f e}$ ，Det trebje $\mathfrak{B e}$ fommer jnart．

§er gienoptagez de fyo $\mathfrak{B a j u n t r} \mathfrak{F} \mathfrak{F c f f e}$ ．Det andet $\mathfrak{B e}$ endte med 11．Auguit 1840，og det tredje Be falder fammen med den fnoende $\mathfrak{B a j u n}$ ，fom begnndte i 1844.
 Marfe til，at＂Det tredje $\mathfrak{B e}$ fommer fuart．＂Det frngtelige，fom er foreganet under bet andet $\mathfrak{F z}$ ，er forbi，og bi er mu under ben $\mathfrak{B a f u n}$ Stro，fom bringer Det tredje og fiofte $\mathfrak{B e}$ ．Sian bi ba $\mathfrak{n u}$ bente $\mathfrak{F r e d}$ og Sifferhed，et tufindaarigt Rige hernede，tufinde $\mathfrak{A l a x}$ med Retfarbighed og lyftelige Dage？\｛ad os heller alborfig bede Werren om at batfe en flumrende Berden！
 ફimlen，fom jagbe：Berbens Riger er bleven vor Serreß og han Ealvebes，og han fat regiere $\mathfrak{i}$ al Evighed．16．Og be fire og type 2celbite，fom fad for
 17．Wi taffer big，feerre，©bud，Mrmagtige，fom er，og fom nar，og fom fom＝ mer，fordi bu gar taget bin fore Magt og regierer．

Fra 15．Ber马 til fapitlets Slutning fnneß bet，fom bi føres frem over tre forffellige Tidsum fra den fobende（Engela Bafunftod
lige til Enden．$\Im$ de fibft anforte $\mathfrak{B e r s}$ fafter Geeren $\mathfrak{B l i f f e t}$ fremad mod den fuldomme Dprettelfe af Gubs Rige．Dmend den indende $\mathfrak{B a j u n}$ har begnmot at lybe，er Det iffe jaa，at de ffarfe Rofter $\mathfrak{i}$ §imlen enbuu har fundgiort，at dente Berbens Riger er bleben bor Serres og $\mathfrak{h a n}$ Salvedes，－－det ffulde da dare，at man figefom paa そorhand faa，at dette hurtig ffulde fe；men ligefom de foregaaende fets daffer den fnvende Bafum en Sibsperiode，og dette，at $\mathfrak{F i g e r n e}$ ffal gan over fra jorbiffe Miagter til ham，hote set det er at herffe，
 lyder．Derfor optager Deme Begivented，bortiet fra alle de andre， Wrofeteņ hele Tante．（Se Bemarhinger ober 19．Bers．）İ bet nefte $\mathfrak{B e r}$ gat Johanne tilbage og optager de mellemliggende $\mathfrak{B e}=$ giventeder faaledes：
 be bobes Tib，at be falal obmmes，og at bu fat give bine renere，Krofeterne，
 og forbarbe bem，fom forbacwer yorben．

Sg $\mathfrak{W e d n i n g e r a e ~ e r ~ b l e b e n ~ b r e d e . — ~ S i g e ~ f r a ~ b i n ~}$ bidumberlige Smbeltning i（5uropa i 1848 og Gint boldiomme $\mathfrak{H D}=$ flag mellem foblfene har Dere弓 gienfidige zonbitrelfe，Stinfoge og Mīundelje ftadig taget til．Taœiten foer enefte $\mathfrak{A b i a}$ vifer，it hoilfen yderlig Grad be mu er opfidede，bg foor fpendte Forholdene er mellem dem．
$\mathfrak{D g}$ din $\mathfrak{B r e d e}$ er fommen．－（Gub马 Brede ober nore $\mathfrak{D a y e}$ Slegt fuldtommes $i$ de jop jibite Plager（אiap．15：1），til $\mathfrak{h b i l f e} \mathfrak{b i}$ folgelig her maa hernife；pg de ffal fuart uigndeß ober Jorden．
 Flertal af de droe，be ugudelige，ligger endnu i fin Bran，efter at $\mathfrak{B l a g e r n e} \mathfrak{G a r} \mathfrak{G j e m i n g}$ §orden，og ben muberende Sibsalder er tilende．Wommen，da de hellige i forening med Srifue fal beitemme for hoer enfelt den Straf，han fal faa for fine onde Bjerninger， bedoarer i be tujinde $\mathfrak{M}$ ar，fom folger paa den forite Spltandelfe．
 paa（5ubs Brede eller de ind fitite $\mathfrak{W l a g e r}$ ，maa man modendigois Gempre den til obennounte tufinde $\mathfrak{A a r g}$ Dom ober de ugudelige； thi den underiggende $\mathfrak{D o m}$ finder Sted，for $\mathfrak{B l a g e r n e}$ ubgydes．



Opítanden $\mathfrak{i}$ Berlin 1848.
 Befidoelfe af Den fimmelfe Mrbelod bed de tufinde Mare fende; thi de bellige faar iffe fin fulde Qon, for de fommer $\mathfrak{i}$ Befiobelfe af den nthe Jorb. Matt. 25: 34.

De ugudeliges Straf. - ,Sg forborbe bem, fom for= Dœrber Jorben." Dette HDtrbt giolder det Tidapunft, da alle de ugudelige for evig fifal opfluges af den Renjelient Jid, der fra (6ad $\mathfrak{i}$ yimlen belder ned oner bem og fmelter $\mathfrak{o g}$ fornner Jorben. 2 Wet. 3: 7; Mab. 20:9. Ђeraf erfarer man, at den fovende Bajun naar til Slutningen af de tufinde Yar. D, betubning $\mathfrak{F}$ fulde, for= fardelige og Dog frydefulde $\mathfrak{T a n k e}$, at nu ben Bajun Inder, fon ffal fe De ugudeliges endelige DDelreggelfe, Fe be hellige fiprte en ubobelig 5erlighed og $\mathfrak{i}$ evig $\mathfrak{B e f i d o l f e}$ af den nhe $\mathfrak{j}$ orb.

Enonu engang fører Seeren de tilbage til Bajunen马 Begnndelje i folgende Drb:

 og for §agel.

Efter i 15 . Were at hane indebet den fnvende $\mathfrak{B a f u n}$ er den forfte ftore Tilbragelfe, der trenger ind paa ßrofetens Sjal, denne, at $\Re$ iget gaar ober fra joroiff til himmelff §errebamme. (bud tager fiur ftore Magt og fanfer for evigt dente frafalome Jorbs Dpror, giber Sirifus Sade paa hans egen Troue og bliver felv fibdende $\mathfrak{G x i t}$ ophoiet ober alle. Da nu dette Billede er ferdigt, peges der i 18. Wers tilbage paa folfenes $\mathfrak{I i f t a n d}$ og Stilling, ben Dom, ber ffal ramme bem, og hoorledes bet tilfioft falal gaa baade de bellige og Surrerne. (Efter at han lofelig har oberfuet dette Snmafelt, forer ban og entoru engang $i$ foreliggende Bers tilfage og henleder bor Spmartjomhed paa Srift preftelige Saldz afflutning, ben fibfte Mandesgerning, der ubipres for Berdens Snndeffylo. Iemplet
 ved, at det er bet allerfelligite, fom her aabnez; thi man fer $\mathfrak{U r f e n}$, og fun $i$ denne Mfoefing fod $\mathfrak{A r f e n t}$ forbaret. Dette fand Sted ved Slutningen af be 2300 Dage, da 5elligdommen fifulo renfes, det Iibapuntt, on Forubfigelfens ßeriode fluttede, og den fuvende Engel



fom ftanr optegnt paa be $\mathfrak{i}$ famme forvarede $\mathfrak{z a b l e}$. Yt Sobens
 gede $\mathfrak{Z a b e r n a f e l , ~ f e r ~ m a n ~ f l a r t ~ a f ~ D e t ~ U D t r n t , ~ J o h a n m e ß ~ b e n t t e r , ~}$


 18; $5 \mathfrak{M o j} .10: 2,5$. Den fattes der $\mathfrak{K u n}$ for Dette $\mathfrak{B r u g}$ og fuldote fun den Smftendighed fit Mabn, at den giemte Qobens $\mathfrak{L a b l e r}$. Saafremt Iablerne iffe laa der, nilde Den iffe vare ©uda Bagts $\mathfrak{Y r t}$ gg funde ifte med Mette faldes janledes. Men idet Jogantes fer $\mathfrak{M r f e n} \mathfrak{i} \mathfrak{j}$ imten under den fnvende Bafun, falder fan den embut "haut Sagts $\mathfrak{A r t " ,}$ bbiftet er et ubeftrioefigt Bedi弓 for, at Soben endnu er ber uben at bere forandret faa meget fom en Iobdel fra den Mfffrift, der for en sid i den mofaife Wußboldninga billedtige Yrl i $\mathfrak{Z a b e r n a f l e t ~ v a r ~ a n b e t r o e t ~ M e m u t f e r s ~ D m i o r g . ~}$

De, fon folger $\mathfrak{F}$ orubiigelfens Drb, far ogiaa faaet Maateftof $=$ fen og maaler $\mathfrak{m u}$ templet, $\mathfrak{z f t e r e t}$ pg Dem, fom tilbeder Der. 1. Bers. De fundigr fin fiofte Forndigelfe for Elregter, Foll gg

 Wagel, der ubgior 刃aturens fibite Srampetrofninger, for alt bliber myt ved (froben af de tufinde Mar. Mab. 21:5. (Se under Sap. 16: 17-21.)
-

Digitized by the Center for Adventist Research


Den evangeliffe menighed.


## 12． $\mathbb{k}$ apitel．

1．Berß．Sg et ftort Tegn bled fet i fintlen：Gn fivinbe，befleebt med
 Stjerner，2．og gun par frugtjommelig og raabte，ba gun var i Barnsmod og Gavbe haarde $\mathfrak{G o b j e l} j$ merter．3．Dg at andet Tegn blev fet $\mathfrak{i}$ fimlen，og je，ber
 fyo $\mathfrak{I x}$ noner．

Sil Foritaaelfe af Denne $\mathfrak{D e l}$ af Sapitlet behoner man blot at gipre Rede for de fremftulle Sindbilleder．Sette fan gjore马 i Sort＝ Ged fom folger：
＂（5n Soinde＂，d．e．Den jande Menighed．En ldsagtig Sininde， betegner en frafalben eller forbærbet Menighed．（Ez．23：2－4； $\mathfrak{U a b}$ ． 17：3－6，15，18．ظeraf futter bi folgerigtig，at en dyoig foinde， fom i narbarende Silfalde，maa betegne den fande Menighed．

＂Maanen＂，ס．e．den mofaife §ušjoloning．Sigeiom Maanen ffinner med et $\mathfrak{Z n} \mathfrak{z}$ ，den laaner ai Solen，faalede马 finmede den gamle Susboloning med et Sna，den laante fra den nue． $\mathfrak{J}$ den forite Gabde man Forbilledet，Slyggen；i den fiofte bar man Mobbilledet， Birfeligheden felo．
＂En Srone af tolv Stjerner＂，o．e．De tolb $\mathfrak{A p o f t l e r . ~}$
＂（En for florod Drage＂，d．e．Det Gedentif Rom．（气e 4．og 5．Werta．）


Foreģif. Det er iffe nor Mrening, at det, Jobannez her faa, fandt Sted $\mathfrak{i}$ Gimlen, hoor (Gub bor; thi alt bette filorog fig paa Jorden; men hbad der tilorog fig for Seerens $\triangleright$ ie, bifte fig for $\mathfrak{H a m}$, fom
 figer.

1. $\operatorname{og}$ 2. Berg baffer et Tidsaffit, fom begundte umidolbart forud for den ncerverende Tidsaldera forfe Stund, da Menigheden inderlig lengtes efter og imgoejan Mesjiag' Somme, og naaede frem til Den Stund, Da den evangeliffe Menighed med fin Sirone, de tolv Uppitler, var fulot grundfoftet. Suł. 2: 25, 26, 28.

Dere pasfende og ubtrytifulde Sindbilleder funde man iffe finde end de, der $\mathfrak{h e r}$ anvendes. Den mofaiffe $\mathfrak{y} u \mathfrak{z g o l o n i n g}$ ftinnede med et $\mathfrak{S y}$ B, Den laante fra den frifne §ugholding, ligejom Maanen ffinter med et Qya, den laaner fra Solen. §oor pasfenbe derfor at fremftille ben forfte wed Mannen og den fibfte ded Solen. Sivinden,
 5usholoning war netop affluttet, og תvinden bar ifort ben evange= liffe Solz $\mathfrak{Z n z}$, Der netop var ftaaet $\mathfrak{p p}$. Yed en billedlig Ialemaade, jou hyppig anbendea, $\mathfrak{p g}$ iforge hoilfen Det forfte tagez fibjt og Det fiofte forft, fremftilles Menigheden fom fuldt oronet med fine tolb 2tpoftler, Forend Drengebarnet, Srifū, optraadte paa Scemen. Dette fortlares let berved, at den faledes fíulde grundes, umid= delbart efter at Briftus begnnde fin Birffomfed, og han ftaar i
 holdninga. Der findes derfor ingen Grund til at miaforftaa Dette Sted, og fremitilles Sagen faaledez, giøre derbed ingen Bold paa en naturlig $\mathfrak{v g}$ folgerigtig $\mathfrak{F}$ prtolfning.
4. Wers. $\operatorname{Sg}$ bens Stiert brog Trebjebelen af gimlent Stjerner med fig og faftede bem paa jorben. Sy Drageu fod for $\mathfrak{K}$ vinben, fom futbe fobe, for at ben,
 barn, fom fultbe regjere alle foltefiag med Yernipir; og Genbes Barn blep bort: raffet till (5ub og hans Trone. 6. Og תoinber flyede ub $\mathfrak{i}$ Drfenell, goor bun
 pg Fefsti Dage.

Iredjedelen af bimlens Stjerner. - Dragen brog Tredjedelen af Stjernerne ned fra Fুimlen. Saafremt de tolb Stjerner, hoormed Sininden er fronet, og fom her bentteg fambolft, betegner de told slpoftler, faa betegner be Stjerner, Dragen łaftede paa Sorben for fit Forigg paa at poelagge Drengebarnet, for den
 $\mathfrak{G a b e r e}$ ． $\mathfrak{H t}$ Sol，Maane og Stjerner undertiden benpttẻ i derne findbilledlige Betnoning，har vi allerede hant Beviz for i $\mathfrak{K a p}$ ．8： 12. Som Sindbillede＊unde Dragen fut have at giore med findbilledige Stjerner，og hoad der her foregaar，maa efter Tiosregningen hent＝

 fter $\mathfrak{o g}$ Snnedriet． $\mathfrak{A f}$ diafe bled en Irebjedel，fongerne，borttagne af ben romerffe Magt．Whitip Smith figer $\mathfrak{i}$ fint History of the World， $\mathfrak{B d}$ ．III，S．181，efter at kade beffrebet，hoorledes Fomerne og ફerddes beleirede Jerufafem，famt hoorledes Byen efter en haard＝ naffet Modftand $\mathfrak{i}$ fetz Maanter obergav fig paa Maade og Unaade Waaren 37 f ． $\mathfrak{B r}$ ：，Dette var ba Enben paa Det asmontanfe $\mathfrak{z a r f t e}=$ $\mathfrak{h u s , ~ n p i a g t i g ~} 130$ 解 efter Gudas Maffabouz’ forite Seier，og it det 70．习ar，efter at $\mathfrak{A r i f t o b u l u s ~ d e n ~ f o r i f e ~ h a b d e ~ j a t ~ ת o n g e f r o n e n ~}$ paa fit ફobed．＂

Dragen ftod for $\bar{R}$ vinden for at opfluge henbeß $\mathfrak{B a r n}$ ．Det bliver mu ngobendigt at giore Rede for，hoem dett Magt er，der findbilledfig betegnez ned Dragen，noget der ganfle let fan ffe． $\mathfrak{B i}$ nesbyrdet angaaende $\mathfrak{D r e n g e f a r n e t , ~ f o m ~} \mathfrak{D r a g e n}$ ioger at opfluge， tan fun gixlde et entite $\mathfrak{B e j e n t}$ ，der har optraadt $\mathfrak{i}$ dente Berden， nemlig vor Forelfer Э̌efus ßrifuß；ingen anden er faaledes bleven bortrnffet til ©bid og hans srone；men han er bleben faa bpit pphpiet．（5f．1：20，21；5eb．8：1；2ab．3：21．Jotet andet $\mathfrak{B a}=$ fen har af bub faaet det yberv at regjere alle folf med et Jern＝ fpir；men han er bleven befififet til denne Gjerning．Eal．2：7－9．

Der fan bisfelig ingen Tuibl ware om，at Drengebarnet frem＝
 gixlider，Den $\mathfrak{T i d}$ ，Da Siriftus i dente Berden optraabte fom et libet Barn $\mathfrak{i}$ Betlefem．

Da vi $\mathfrak{n u} \mathfrak{H a r}$ fundet， $\mathfrak{h n e m}$ Drengebarnet bar，nemlig $\Omega$ riftus， og Da bi har fattlaaet bet Tidsbuntt，Forubfigelfer gicelder，memlig
 Magt，ber firmbilublig betegnes ved Bragen，faajom den io fant bare en Magt，der forigate allerede wed hans ofofel at omfomme bam．（Sjorbe $\mathfrak{m u}$ nogen et faabant Foring，og $\mathfrak{i}$ faa Fald hbem？
 faa tilintetgiont 马efusbarnet ubjendte og lod ifjefflaa alle $\mathfrak{B p r n}$ i $\mathfrak{B e t f e g e m}$ fra to $\mathfrak{A} \mathfrak{f a r}$ og derunder，behover egentlig ifte noget Sbar
paa dette Epprganaal. Men hbem bar Ђerodes? $\mathfrak{j o}$, en romerff Wieetarge, 一 fra Rom erthotd 5erodes fin Magt. Mom herfede paa demte sto over hele kerben (\{uf. 2: 1) og maatte derfor i dette

 betegues $\mathfrak{i}$ qurubjigelfent, af delt gode ©rumb, at bets berredmme ftrafte fig til alle. 乌fte uben de meft toingende fornuftgrumbe betragter derfor proteftantifife $\mathfrak{Z e f f f f}$ ortolfere giemremgaaende $\Re$ omer=

 efter Dowen bar $\mathfrak{i}$ Qobet af den triftelige Sibsregninga andet, tredje,
 Feltegn; og deme Drage havde en ildorod isarbe, fom om man - det Willede tre, Eeerent paa Watmoz tavde Goldot frem - vilde raabe ub over Den tele Rerben: : $\mathfrak{B i}$ er det $\mathfrak{f o l f}$, dette Billede foreftiller.

Som fagt foriogte Fon giemtem wervoes at boelegge Sefus
 fra to $\%(a r$ og dermber. Det Barn, der var frot for at tilfreebs ftille en benterde of bangende Mentigheos Rextgfler, bar vor tilbe= delfegucroige (sjentivier, der fuart jal regiere folfene med et Gern: ipir. Serwods tumbe iffe outonme ham, Эordent og 5elbedes Magter i Youn en Etuld wiber fit Belde, faa forberred fan bog bens gru= fomme ㅋanto, banede Elregtet en Bei til \&ibet og bortryftedes til
 Dine, efterladento dent ifolge (Englente Sro dette det meft trafterige af alle jiut : Zafter, at gat viloe tomme igjen paa famme Maade, fom de haw fet lyan fare herfera.
 538, of der nacrepeş den ved (Guba Dro pg ved Engleneş Tjenefte

7. Wess. Sg ber blev ent ©trib $\mathfrak{i}$ Simten: Mifael og bans (Engle fred mod Dragen, og Dragen fred, og bens̄ (Sngle. 8. Men be furbe iffe feire, ei beller Hev berejs Sted nere funbet i §inten. 9. Og Dent fitere Drage bley nebftyrtet, ben gante Slange, foun falbes dicuelen $\mathfrak{g g}$ Satan, fom forforer Gele Gorberiget;


 Ptutlager, fom autfagebe bent for vor bub Tag og Yat. 11. Og be har over=



Sid til Doben. 12. Derfor frob eber, $\mathfrak{J}$ Simie, og $\mathfrak{J}$, fom bor i bem! Be bem,
 Brebe, forbi $\mathfrak{g a n ~ v e b , ~ a t ~ h a n ~ f u m ~ b a r ~ e n ~ l i d e n ~ T i d . ~}$
 til Slutningen af de $1260 \mathfrak{A} \mathfrak{A r}$, on nemlig det pavelige Sberbelde pphørte 1798. Э 7. Bera fotes ni ligefa tydefigt tilbage til fore= gaaende Sidaalore, men foor langt? - Jo, til den i ncerbœrende Rapitel forft antybebe Iid - Iiden for תrifti Fomme forfte Bang.
 og Dragen forit fanes. Men be optraade $\mathfrak{i}$ noget, ber foregif paa Jorben, hborfor ogiaa Meningen maa bare, at benne ßrig føreß paa famme Sted. Iil huiffet Iibふbunft foreß bi ba tilbage? Dienfnulig til den Sid, Sriftuz begnnote at goe fit Mald her paa Jorben. Til Bebiz for, at Mifael er Sirifū̄, lefe man §ud. 9; 1 Thewi. 4: 16; Joh. 5: 28, 29; og man behøper iffe bidere Bebi弓 for, at der i benne $\mathfrak{I i d}$ foregif en farlig beofoldende firig mellem $\mathfrak{h a m} \operatorname{og}$ ©atan.
(5t andet Sindbillede fremfilles i bisje Bers, og Johames for= tafler og fraft, boad det betegner. Det er Dicuelen og Satan. Men dette er iffe bet famme fom Dragen i 3. og 4. Werg. Denne
 paa fine $\mathfrak{y o v e d e r}$ fon $\mathfrak{s x o n e r}$. Det vilde jo vare ligefrem latterligt at anmende Dette paa Satan perionlig. Der ftaar intetitede $\mathfrak{i}$ Bibelen, at Satan er ildrød, ei heller er han ubruftet med faa mange Wobeder $\mathfrak{o g}$ Worn, fom her naxbnes; pg omend fan fom deme $\mathfrak{B e r}=$ dens (6nto not funde fave én Srone, hoorledes ffulde han fumte bare jub? Men alle dijfe §jendemarter pawfer godt, naar Sind= billedet annerbes paa bet hedenffe $\mathfrak{R o m}$.

Sm man phffer at fremftille Satan under et Sindriflede, tan man intet mere pagiende finte ent uben bibere en for Drage eller Slange. $\operatorname{Sg}$ at et Yignende Sindbillede andendez til at fremptifle Rom med enfelte af bets Saregenheder lader fig let foritaa. Det bar, fordi Fom fom et Berdenşrige bar det emefte mulige $\mathfrak{F e d f f a b}$, Satan dengang funde giøre Brug af for at fremme fin Bilje i $\mathfrak{B e r b e n}$. Men der er ingen Grund til at forbetale de to Sindbilleder.

Med நenblif paa den ber nabute Strib habde Satan impopet Srifti Sembelfe til Jorden fom ben fibfte mulige atnleoning til at
 med ham tom fan derfor til Sixifus med friftelier farlig goot af=
pasajede for $\mathfrak{A m}$ medningen，－paa forffeellige Maader fogte han at poelcegge ham，medens han puede fit 凡ald，－og oa det lyffedes ham at lagge ham i Graben，føgte han onbifabafulot og feiersftolt af al Magt at faftholde ham der．Jmiblertid gif（5ubs Spn af med Seieren $i$ enhber Strid；og han jender fine trofafte Difciple dette naadige Softe：＂Ten，fom feirer，ham bil jey gibe at fibde med mig paa min Trone，ligefom og jeg $\mathfrak{y}$ ar feiret og fibder med min Faber pan hanz Srone．＂Dette vifer，at Sejus forte en haard Ramp，medens gan bar paa Gorben，men banot Seier．Satan faa
 giont fig til af，at gan nof futde faa Bugt med（Gude San，naar han fom til Berden，og faaledes giore 尹relfens Blan til noget，der med Stam faulde jlaa feil，og gan vidite godt，at fots hans fibjte fortoinlede $\mathfrak{A n f t r e n g e l f e r ~ f o r ~ a t ~ f r y d j e ~ o g ~ l a m m e ~ ( B u d s ~ B a r t ~ b a r ~}$ omionft，vilde det bare wor med hant firite 5anb，og aft vilde bare tabt．（Se Spiritual Gifts，BD．I，S．67．）

Men han＂fumbe iffe feire＂（8．Bers）；hoorfor man nol fan finge（12．Ber马）：＂Derfor fryd eder，$\Im \mathfrak{F}$ §imle，og $\mathfrak{J}$ ，fom bor $\mathfrak{i}$ bem！＂

Der er nogle，fom antager，at demue $\mathfrak{B r i g}$ fand Sted， $\mathfrak{d a}$ Satan enom：bar en Ryjets og 5erlighedens Engel i 5imlen og giorbe Sprar，og at Johannes，naar han her taler om，at han „bled neditntet＂，tanfer paa hans forfte Forjagelfe fra $\mathfrak{y}$ imlen． Jmidrertio fan bi iffe godt faa dette til at femme med foreliggende Biomeßbyrd；thi i 13．Ber ftaar ber：„Sg da Dragen faa，at han $\mathfrak{b a r}$ ftyrtet til Sorden，forfulgte den Sinition，fom habde foot Drengebarnet，＂－godraf fremgaar，at Djoevelen iffe for var bleben neditnrtet，forend han bende fin 彐rede mod Sivinden，Mentigheden， Der iffe jaa longe efter fingtede i Drfenen．Da Satan berfor faa＝ ledes fand fig oberbalidet，var Drengebarnet allerede foot，b．w．f． med andre Dro，Srifti forite Siomme hadde fundet Sted．Denne Satana Sirig og dette Mederfag，fom fandt Sted denne Sibe den
 nigheden i 538 flygtede i $\$ 0$ ffenen，fan altiaa iffe vare Satans foald fra Simien for 马ident Mrorgen，for Berdenz Slabelfe，ffiont der bar en Strio $\mathfrak{i} \mathfrak{W i m l e n}$ da．

Der funes imiblertio at vare flere Tilfalbe，bobr Satan om＝ talez fom den flagne eller meofturtede．（5t Tilforde er，ba han forft bled nedifnutet fra simlent et andet，da תrifus bed fit forfte Romme befeirede ham；pg der vil enomu blibe et til engang $\mathfrak{i}$ Fremtiben，
naar Gan bliver nediturtet $\mathfrak{i}$ Mfgrurben og der indelufles i 1000
 fes og aftager．Forite bang ftod Striben medtem ham og（Gub Faber，noget man af vigie Sfriftiteder klart tan flutte fig til（leaz 2 ßet．2：4），anden（Sang mellem ham og תriftus，Spmen，fom $\mathfrak{i}$ foreliggende Striftited，medens en（Engel tredje Gang er not til at bomage ham． $\mathfrak{2 l a b}$ ．20：1，2．Gfter fin forfte Siamp er Satan iffe blevet anfet baroig til at ftride mod faderen；efter den anden
 med Somen．Deir $\mathfrak{i}$ foregaaende Sfriftfted omalte Strid fore马
 getfer mod jiditncounte perjonlig foretogez，medens denne altiaa
 Griftus felo perforitig vandet en ftor Seier ober ham．
＂（Fi heller blev derees Sted mere fundet i §imlen．＂§imlen bil $\mathfrak{i}$ dette Sapitel，fom ni har let，iffe fige det famme fom det Sted， boor（5ub med fine himmelffe Sendebid bor．⿹er ffal det bel finarere betegne silitand eno sted $\mathfrak{o g}$ UDtryffet betnde，at be ndmy $=$ gedes og alorig fullde gienvitoe fin fordums Stilling．Se habde liot et frygteligt Mederlag，fom Mrifuß beffriver i disfe Sro：＂J̃eg jaa Satan falbe ned af Simlen jom et Syn．＂2uf．10：18．Det Saab，Gan hele Tiden habde naret om at kefeire Menmeffens Sqn， naar benne tog bor Stiffelie paa fig，bar for beitandig glippet； hant Magt bar bleben begroniet．§an fumbe iffe lentgere tragte efter $\mathfrak{A n f i g}$ til $\mathfrak{A n f i g t}$ at trade op mod（5uos Son，noget，der hid＝ indtil jammenligneljeßbis havde givet hans Stilling Barbighed ig
 Dndfab，og yan tager fin Tifflugt til afle be nederoregatige Mibler ligeoberfor hende，fom faa naturlig fun anbenoes af oe，der rafer med en fitaalen Magt，og hote Sag er hanblas．（Se Spiritual Gifts， $\mathfrak{B D}$ ．I，©．79．）

Men mifnne马 ber $\mathfrak{i}$ Simlen ell Sang：„Mu er Saligheden og
 fige，hoiz biafe ring fulde foregaa i fortiden？Bar Saligheden og Sraften og（3ubs Rige og hant Salbebes Magt ba fommet？Mei， denne Sang maa fnnges med $\mathfrak{B l i f f f e t}$ rettet paa fremtiden．Nat dette bar fiftret，תrifus havde vundet den fore Seier，fom for evig afgiorde Spørgamanlet om，hoorledes alt ffulde blive．Saaledes lejer man jo ogfaa $\mathfrak{i}$ andre Striftiteder：„Bi $\mathfrak{G a r}$ bet evige $\mathfrak{S i b}^{\prime}$ ，
 birfelig noo denne Galighed，medens bi dog fun har den i Iroen， faa at ulotryffet blot og bart er ent forjifring om，at ben，fom binder Seier tilfibit，ogfan for beftandig fan veres fiffer pan hin Setereng 2an．

Seeren fafter derefter Bliftet furtigt ad over Satans $\mathfrak{B r e r f}$ fra

 det，de vioner，medent fans ßrede baes，efterfom hans Tio ftedje bltiper fortere．Stiont pirfende gjemtem jordiffe Magter er Satan perfonlig 5obeomanden $\mathfrak{i}$ det，der ontales i 9．til 17．Wern．

13．Bers．Og ba Dragen fal，at den par fintet til Sorben，forfurgte bert

 faar fin ofbe en ₹idog to sider og en balv 之ib，borte fra Clangens anfigt． 15．Dg Elangen fifod Band fom en ©tron af fin grand efter Sininden for at bortfyle Genbe med Etrommen．16．Og Jorben font Sinbent til Sixtp，og Sorben oplod fin Mund og opifugte Getrommen，fom Lragen bavbe ffiot af iin Munb．17．Og Dragen forbitrees paa Ryinben，og gif bort for at fore frig



Blot liden gorflaring betioues i Mnleoning af dīfe Rers．Mof er bel，at matt her frree tilbage til dett Tio，da Eatan fif fuld Rede paa，at alle hans zoring paa at bejume 5erligheden berre under hans jordife Plisiton aldeles havde forfeilet fint ⿹enfigt；og naar han mojaa bette，bende fan fig med tifolo zorbitrelfe，fom allerede meont，mod den af $\mathfrak{S r i f t u s}$ oprettede Menighed．Derpaa fremftilles atter Mentgheden paa Svergangen til ben Tilftand，fom Ger betegnee ned＂Dorfentix；bette maa betegue en Mfiondring fra以uermande Briffe，et Stjuf，hoor denz ofiender iffe lunde je den． Den Menighed，der gientem alle de morle Tider ligefom med Bafun＝ itod fundgiorde fine myitige $\mathfrak{B e f a l i n g e r}$ for den $\mathfrak{l n}$ tembe friftented og lod fite $\mathfrak{F}$ aner med $\mathfrak{B r a m}$ og Bral baie for forundrede，maa＝ bende Sfarer，bar iffe Srift Menighed；den bar Uretforbighedens Wemmeligbede ©yitem！＂（Oubragtigheden 5emmelighed＂war dette， at（Bud her aabenbarede fig fom et Memmefe；„Uretfarbighedene Wemmelighed＂bar derimod dette，at et Memeffe gab fig ud for at bare（5ud．Dette bar det fore Frafald，det Misfofter，der fremfom bed Foreningen mellem Sriftendom og 5edenfatab．Den fande Me＝ nighed tumbe man iffe je；den burfede（bud paa lontige Steder．De


piemontefiffe $\mathfrak{D a l e s}$ §uler og fijulte Tilflugt fiteder bar nogle blandt De mange Steder, hoor man hpitidelig bcernede om Evangeliets Sandfed mod bets rajende fiender. Waa jadanme Steder vaagede (5ud ober fin Menighed, beffyttede og narede den wed fit forinn.
 den fande Menighed maatte forge for fir Sifferhed, da Smbent Menneffe fom til Magt og Betde, jamt hoorledes (5ud ogian $\mathfrak{h j a l p}$ den $\mathfrak{i}$ jamme Diemed. (5t lignende Billede benttes for at bife, lyoor= ledes (5ud handlede med Dlotidens Э̧ual. Sjan figer til dem ded Mopes: "Ĵ har fet, hyad jeg giorde med 2 egypterne, og goorledes jeg far baaret eder paa §ornevimer og fort eder til mig." 2 Moj. 19: 4.

 $\mathfrak{F}$ orflaringen af $\mathfrak{D a n}$. 7: 25, Kobr felbfamme Hotryt beinttes; thi Det famme Sidarum faldes $\mathfrak{i} \mathfrak{Y a b}$. 12: 6 „tufinde to Fundrede $\mathfrak{g g}$
 Iider" er to $\mathfrak{A a r}, 720 \mathfrak{D}$ age, $\mathfrak{o g}$,"en halb $\mathfrak{Z}$ io" er et $\mathfrak{H a l p t} \mathfrak{N a r}$, 180 Dage, tilfanmen altiaa 1260 Dage; og da dette er findbilled= ligt, betegner Det 1260 virfelige $\mathfrak{Y a r}$.

5 g Slangen fito af fin Mund Band jom ent Etrom efter Menigheden for at fiflle den bort. Wed fine falife Earbomme habde Wabedpmmet $i$ den Grad forbarbet alle Foff, at det $i$ mange lange Yarhundreder havde uindffrcenfet jerredomme pver den berdalige Magt. I alle Retninger funde ben derfor mod Menigheden ubfthoe
 giore. (Sm dens frogtelige Forfolgeljer mod Menigheden laje man Bemarfningerme oner $\mathfrak{D a n}$. 7: 25.) $\mathfrak{F r a} 50$ til 100 Millioner bort= rebes af Flommen; men bog bled iffe Menigheden fuloftendig op= flugt; thi Dagent forfortedes for be ubaalgteg Styld. Matt. 24: 22.
 opfluge Stronmen. Det jeffende Marhumbredes Reformation be= gundte fin Bjerning. I Den wole Suther ig hans Medarbeibere opreifte (Gud dem, der magtede at leegge ßabebcldet fande Brien for Dagen, magtede at fnuje det Belde, hoormed Sbertroen habde tralbundet Foffente Sind. Suther opilgg fint Sxtninger paa Sirfedøren $\mathfrak{i}$ Bittenberg; og iom surfnft $\mathfrak{F r e b r i f}$ den vife af Sadjen findbilleditg bavde fet i Dromme, jaatedes gif det virfelig: den $\mathfrak{P e n t}$, hoormed han fired dem, omipande (Europas $\mathfrak{E a n d e} \mathfrak{g g}$
 at antage fia Reformatorernes Sag. $\mathfrak{Z n}$ g og Fribed i Troeßfager Goldt $\mathfrak{n u}$ paa at gry, og Serren bilide iffe lade Morfet oplluge
 i Brede, og Babe Leo bar fig ad fom en rajende Qobe, men alt forgiœues. ※̌ortryldelfen bar loft. Man erfarebe, at Bavens Buller og Banftrater faldt uffabelige for Proteftanternes owober, bare man faafandt vodede at poe fin af (Sub fficentiede Fet til at rette fig i Samvittighedafager efter hans Srd alene. Matallet af dem, fom tog fig af den fande Iro, bleb ftort, og fuart fandes ber proteftantiff Grund not i Sdfweib, Tyffand, Solland, England, Danmart, Forge $\mathfrak{n g}$ Sverige til at opfluge det pabelige $\mathfrak{R a j e r i e z ~ B a n d f l o m ~ g g ~}$ berove den dens Magt til at ffade Mratigheden. Saaledes fom Sorden Spindent til 5ixlp og hixelper hende enton ben Dag ibag, fanfom Reformationens og Zritheden Mand i Troesjager jorlig er bleben foftret hos Rriftentedens ledende Folk.
$\mathfrak{D o g}$ er Dragen endmu iffe ganffe ophort med fin (Sjerning. Det 17. Bers bifer 0 , hoorledes hana Brede endua engang, omend Den fibfte, fatal bryde loz, Denne (Sang mod den fidite frifne Slagt, Der leber paa Jorden. Den fibite Slagt figer bi; thi Dragen forer Brig mod de "obrige" af Sidindent 2et, d. b. f. Refterne eller Reb= ningen af ben Qet, de enfelte Memeffer, der ubgiør den fanbe Menighed, og ingen Slagt fan med Sandhed fremitilles fom de "porige" umbtagen Den fiofte. Saajandt bor Betragtningamaade er rigtig, at bi allerebe har nanet bet Slagtled, fom fal bare Bibne til denne ßerdens (ende, fan benme ßrig mod Sandheden iffe figge langt $i$ Fremtion.

Si弓je „øbrige" ※jendes derpaa, at de bebarer (5ubs $\mathfrak{B u d}$ og har
 Dage fal fie en Tilbagenenden til Den oprindelige Sabbat; thi det er blot angaaende Sabbaten, fom er et af de ti Bud, der herffer Troesforffiel og yore $\mathfrak{3}$ (jigelfer imellem dem, ber anerfijender de ti $\mathfrak{B u b o r d}$ for Scodeloben. Dette fremftilles mere omitanoelig i $\mathfrak{B u D}=$ ffabet $\mathfrak{t} \mathfrak{U a b}$. 14: 9-12.

Man gion ret $\mathfrak{i}$ fanffe at legge Marke til, at oberensftemmende med Dette תapitela Bibneabyro benytter ©jabelen tre Magter til at øoe fin (Bjerning, og Derfor omtales de alle fom Dragen, ba han er ben, fom ghoer fin Mand $\mathfrak{i}$ Dent alle. Dīje tre Magter er: 1) Det hedenffe $\Re o m, 2)$ det pabelige $\Re o m, 3$ ) Duret med de to $5 \mathfrak{y}$,

fremragende Reformatorer.
Mand, fom har ubmarfet fig ved at fremme Bubs Dert paa Jorben.
nemlig bor egen (De forenede Etatery) Regjering under Redelien of en frafalden Broteftantigme, der, fom man fenere ffal fe, er den fornemite og birffomite Sriger mod dem, der bebarer (buds ㅋud og $\mathfrak{h a r ~ 马 e f u ~ S r i f t i ~ B i d n e z b y r d . ~}$


 paa ftue Sepoeber Refpotteljens Mavin．2．Sa Suret，fom feg jaa，var ligt en Parber，og bets Gpober fom en ßiørns，og bets Muld fom eu Qøves Mund； og ₹ragen gav bet fin fraft og fin Trone og for Magt．3．Sg jeg faa et af bets joveder ligefon faaret til Toben，og bet弓 bøolige Saar bled legt，pg $\mathfrak{a l}$ Sorben forumbrede fig og fulgte efter Tpret．4．Sg be tilbad Bragen，fom
 §ov fan fribe mob det？ 5 ．Og ber bled givet bet en Mund，fom talte fore Fing og Bejpottelier，og Der bley givet bet Magt til at virfe $i$ to og firti Manteber．6． $\operatorname{Og}$ det oplod itu Mund til Befpottelfe mod Gub til at befpotte Gans Mavn og hans Bolig og bem，fom bor i fimlen．7．Og det blev givet det at fore $\mathfrak{r} r i g$ mod be Gellige og at overvinbe dem，og ber bled givet det Magt oner $\mathfrak{y}$ per Stamme og byert Tungemaal og beert jolf．8．Og alle， fom bor paa Soiben，bvis sawne iffe，fra Berbens Grunbvold bled lagt，er freone $\mathfrak{i}$ bet flagtede Zams Yipjens $\mathfrak{B o g}$ ，ffal tilbede bet．9．Werfom nogen Gar Dren，han hore！10．Der om nogen famler tif Sangfel，Gan gaar i Gengiel ；berfom nogen braber med Svard，han bor brebes med Soarb．Seer er be hellige Saalmobighed og Tro！

Wabet er et Sindbillede paa „rolf og Sfarer og Slxgter og Iungemanl＂．Mab．17：15．（ft Thr er Det bibelffe Sindbillede paa et uretfarbigt Folf eller en Magt，undertiden fremftillende ben berdas＝ lige Magt alene，til andre siber Sirfen i gorbindelie med den berdslige Magt．Maar et Dhr ftiger op af 5abet，betegner bette，at nabnte Magt optom inden tret befolfede Enemarfer；pg naar der ftant，at Bindene blefer hen over 5avet，faaledes fom $\mathfrak{t}$ Dan．7：2， 3，betegnes derbed formfulde Begibenheder inden Statafamfundene， $\mathfrak{B o r g e r t r i g} \mathfrak{o g} 5 \mathfrak{D}$ wactining．

Bed Dragen $i$ foregaaende ふapitel $\mathfrak{g}$ ned forftnæunte $\mathfrak{D y r}$ i Dette Rapitel fremftifles Romermagten famlet，jet fra bens to Sider，
（588）
den Gedenfle pg pabelige．Derfor har begge dijije Sintobilleder inv §oveder $\operatorname{pg}$ ti 5sorn．（Se Map．17：10．）

Duret med de fyo goveder og ti 5orm，eller fortere，deat fer omtayte \＆arder，betegner findbilledlig en Magt，der puer baade firfelig og verdatig Mandighed．For Engens Wetboninga Efyld er Det bel rigtigit her at indifibde nugle faa aigionende Benijer herfor．

Ten profetiffe Raffe，i hitifen dette Eittobillede indgaar fom【ed，begnnder med 12．Kap．De i Projetien indeholde Sindbilleder paa jordiffe Magter er i 12．§ap．Dragen，i 13．Nap．Farderen og $\mathfrak{D n r e t}$ med de to 5orn．Samme profetife Reffe fortiottes $\ddagger$ larlig ind t 14．Sap．og flutter der med 5．Wers．Faar bi derfor begnn＝ der med Sap．12： 1 og flutter med Sap．14：5，har di ell $\mathfrak{i}$ fig feld thbelig og fulditandig fortlobende 腬orudifigelfe．

Syer af be her fremftillede Magter optrader i en haarbmaffet zorfolgelie mod（suds Menighed．ofnti fer man Menigheden，be＝ tegnet wed en Sombe，med for Sangiel bente paa，at him Forjottelfe ftal blive opfyidt，ifolge hbilten §oinden马 ভad，jerlighedens jerre， ffal imbinde fig blamd Mienneffene．Dragen ftod for fivinden og ventede paa at opfluge hendes $\mathfrak{B a r n}$ ；men dens mbe benfigt apoendes， og Barnet ryffes op til Gud og hant Trone．Derpaa folger elt Sid，i hniffen Menigheden maa lide meget ondt af dette Tragebalde； on bmend Seeren leilighedguis fafter Bliftet fremad til det，der flutbe fee，engang endog noften fige ned til（Enden，thit alle Menig＝ Hedents 马iender ffulde bribes af Dragenz Mand，fores di bog i Sap． 13： 1 tilbage til Det Tidupunft，Da $\mathfrak{Z r a g e t}$（Efterfolger，ßarDeren， begnnder fin Bane．Under Denne Magt lider da Mentigheden $i$ de
「eaperido fommer Mentigheden i en anden fortnarig，men iffe dej＝ mindre farp og haard Strid mod $\mathfrak{D r r e t}$ med de to $\mathfrak{y}$ orn．Derpaa fommer $\mathfrak{B e f r i e l f e n ; ~ p g ~} \mathfrak{y}$ orudigelfen futter med，at Menigheden gaar uffadt giemem alle zorfølgelfer og med $\mathfrak{E a m m e t}$ ftaar feirende paa Sions $\mathfrak{B j}$ erg．（Gut baere lobet for bette trofafte Zafte om Seier tilfint！

Whad der beftandig bifer fig fom det famme under aft，hbad der ffer，og hoad der berettes om fom sobedfagen i hele Forubfigelfen， er Gubs Menighed．De anbre Magter forfolger bemte，og fun derfor omtales de．Som en indedende Underiggelfe fremicetter bi ber＝ for her forit Det Sparganaal：Syem er det，fom forfolger den fande Menighed：Jo，det er en fatff eller frafalden Menighed．நbad
er Det, fom beftandig forer Srig mod den jande Religion? Jo, Det er en falff pa forføriff Religion. Syvem har nogenfinde hort Tale om, at ben verbalige Magt alene inben noget Folt har forfulgt (Buds Bprn? Bel fan det ent Mige fiœmpe mod det andet for at Kame en virfelig atler indbild forurettelfe eller for at vinde mot Sandomraade og ubvide fin Magt, faaledes fom Folf jo ofte har friget mod jooerne; men Stater foriglger iffe -maerf vel, forfol= ger iffe - Foll paa (Grumb af deres Troegaager, medmindre et eller andet moditridende fiendtligt Religionsjuftem goer fin Sndflydelfe oner Dem. Ma er imidertio de Magter, fom omtale $\mathfrak{i}$ dente $\mathfrak{F}$ or= ubiigelfe, alle foriolgende Magter, baade Dragen og ßarderen
 mod Gud foif og Menigfed; og ifelve den Dmitandighed har man da et uimodfigeligt Beviz for, at det tirfelige eller religiofe (Element fremfor alt poer fin Зubfludelie hos hoer af dī̄fe Magter.
$\mathfrak{y b a d}$ betegner nu forit Dragen? - Jo, Romervceldet; Derom fan der iffe friden. Dog dette er itfe not; ingen vilde flaa fig tit Mo med et jabdant Sbar; Der maa joares mere beftemt. Wi tifipier da: Romerbaldet $\mathfrak{i}$ beta liedenffe Sfiffelie; derom er gaiua
 jo $\mathfrak{I}$ alen paa et reliagiof (flement; thi bedenftabet er et af be bal= Digfte falfe Religioninftemer, Eatan nogenfinde har opfundet. Dragen er da altjaa forfaadidt et תirtebalde, jom jelbe det §jende=
 Goorfor forfulgte nu Dragen Srifi Menighed? Эo, foroi Mriften= dommen fil Sberhand deer 马edenffabet, bortrydode dets Bantro, omfaftede Deta $\mathfrak{A} f g$ ubs̈billeder og nedreb Dets Templer. Man rorte bed fint Baldes religipie (blement, og fom Folge deraf fom Forfalgelfen.
 Romernaldet. Dog, bet $\mathfrak{b a r}$ jo Dragen, fom findbilledlig betegnede Romerbecldet, og hoorfor fremftilles det da iffe enomu ded jamme Sindbillede? - 刃ei, Sagen er, der er indtradt en forandring $i$ Riget Meligion, og ßarderen betegner Rom i deta nabnfriftelige ©fiffelfe; og det er denne Religionsjorandring og den alene, fom noboendiggior et nyt Sumbol. Barberen ffifler fig fra $\mathfrak{D r a g e n}$, fun forfaabiot dent har en anden og my Religion. Det vilde Derfor bare ganffe urigtigt at paaftaa, at den fimpelthen betegner Den romerffe berdslige Magt.

Dragen giber dette $\mathfrak{D y r}$ fin $\mathfrak{F r a f t}$, fiit Trone og ftor Magt. $\mathfrak{Y a b}$. 13: 2. Wbilfelt Magt var bet $\mathfrak{n u}$, fom fulgte efter Det GeDenffe Yom? (5ngber bed, at det bar Det panelige $\Re$ om. For narbarembe er det iffe magtpaaliggende at urderfoge, naar og hodrledes denne Foranbring foregit; den itare $\Omega$ jendëgjerning ligger for $\mathfrak{D a g e n}$ gg ertjendes af alle, at den nofte fore Form af Romerberbet efter Den hedenffe var dent panelige. Det bilide derfor iffe vare ganffe rigtigt at fige, at det lyedenffe $\mathfrak{R o m}$ fficutede en blot og bar borgerlig
 Srout; jeld med fin bedfe Bilje fan man iffe tonte fig noget faa=
 figelfen er Rom hedenfi, indtil det bliber pabeligt. Dette, at Dragen gav Barberonret fin Sraft, fin Trone og for Magt, er nof et $\mathfrak{A c}=$
 perionlig; thi Satan har iffe frafagt fig berredømmet til Forbel for noget andet onbfindet $\mathfrak{B a j e n}$, og han far iffe obergibet fin Trone til nogen berostig Magt.

Man fumbe maffe fige, at $\mathfrak{B a r b e r e n ~} \mathrm{gg}$ Dhret med de to $\mathfrak{D}$ orn Forft i forening ubgion Babebcldet, og at det er til dibfe, Dragen giver fin $\mathbb{R r a f t}$, fin Tronte og for Magt. Men Brofetien figer iffe Det. Det er Barberen alene, Dragen har at giare med. Det er Warderen olene, Denffenfer fin Sraft, fin Trone og ftor Magt, Barberen, der har et $\mathfrak{y o b e d}$, fom jaares til Doben, men $\mathfrak{y b i}$ Saar efterpaa leges, - dent, fom al Berden forundrede fig ober og fulgte efter, - den, der ffiœnfes en Mund, jom taler ftore Fing $\mathfrak{o g ~} \mathfrak{B e}_{\mathrm{e}}=$ fpottelier, - den, fom forer Sirtg ntod de bellige $\mathfrak{i} 1260 \mathfrak{A a r},-\mathrm{og}$ alt dette, for den efterfolgende Magt, Duret med de to 5orit, frem= treeder paa 5andingens Sfueplads. Derfor er bet Barderen alene, fom findbilledlig betegner Romerbaldet i detz pavelige Stiffelie, med en oberbeiende firtefig Indflydelfe.

For flarere at paabife bette behober man blot i det enfelte at ¡ammentigne n@bute Magt med det lifle 5onn i Dan. 7: 8, 20, 24, 25. 虷 Derne Sammenligning fremgaar bet, at det lille forn $\mathfrak{o g}$ Barderen hetegner en og famme Magt; men det lial §orn anter= Fiendes af alle fom et Sindbillede paa Pabeveldet. Jolgende feta Qighedepunfter vifer deres joentitet:

1. Det lifle §orn var en guosbejpottelig Magt. "Dro imod den ⿹wieite fan han tale." Dan. 7: 25. Sigeja ßarberen $\mathfrak{i l a b}$. 13: 6; "Det oplod fin Mund til Beipottelfe imod Bud."
2. Det lifle Sorn forte Sirig imod de hellige og fif Sperhannd voer bem. Dan. 7: 21. Sgiaa Parberen "bled bet gipet at fore Sitg mod de lellige og at oberninde dem". 䙵ab. 13: 7.
3. Det lifle Worn habde "en Mund, der talte ftore Ting". Dan. 7: 8, 20. Dgian on Parberburet lejer wi: "Der bled givet Det en Mumd, jom talte fore Sing og Beipottelfer." $\mathfrak{H a b}$. 13: 5.
4. Det lille sionn opftod, da Romerveldet ifin hedenffe Stit= felfe ophorte. Parberen opftanr paa famme $\mathfrak{I i}$; thi Dragen, bet hedenfle $\mathfrak{R}$ om, giver Dem fin Sraft, fin $\mathfrak{I}$ rone og for Magt.
5. Det blev gibet det lifle 5om at undertrytte den 5piefteß
 Mar. Dan. 7: 25. Baroeren bleb gibet Magt „til at virfe ito og firti Manneder", д. e. 1260 Mar. $\mathfrak{Q a b} .13: 5$.
6. Det fille §orn马 Magt fuulde fratagees det bed Enden af den nhermere beftemte ßeriode. Dan. 7: 26. ßed famme ßeriodes
 Begge diaje fiofte farffift mebnte Ircef gif i Dpfnldelfe, Da Paben maatte gaa i wangenfab og Qanbfingtighed, pg Franfrig i 1798 giorde det af med Babedonmeta verdelige Magt.

Mrt bette bevifer, at Sindbillederne falder mpiagtig fammen; thi naar pi jom i narberembe Silfolde $\mathfrak{i}$ ßrofetien har to Sindbilleder, foreftillende Magter, Der optrceder paa Jandlingens Sfueplade til fammesid, hidtager famme Sanbomraabe, har famme Aarafter, poer famme ajerning, beftaar lige lange og faar jammeendelige ©fjabue, da foreftiller diaje Sind= billeder visjelig enog jamme $\mathfrak{M a g}$.

3u giolder alle ovemuconte Eafeltheder affurat lige meget bet lifle $\mathfrak{y o r n}$;om Barderen i 13. Sap., hboraf man fer, at bigje to Sindbilleder betegrer fanme Magt. Men det medgides af alle, at bet lifle horn betegrer Bawemagten; derfor maa den, fom vil paaftaa, at Barberen ikfe betegner jamme Magt, for tife at modiige fig felo vife, at der til famme $\mathfrak{I i d}$, fom Sabebeldet opitod, ogfaa opitod en anden ftor Magt, uniogtig lig den, inden be famme (Fnemarfer, af famme Sarafter, øpende famme (bjerning, barende lige leange, med famme endelige Stjobne - og bog var en fra hin forffellig og forlig Magt; ment dette viloe jo vare ligefaa taabeligt fom umuligt!

Gobedet, der farede til Dqden, bar bet pabelige 5obed. Iil Denme Elutnitg tommer bi ved Den thoelige Grumbjotning, at alt, had der $i$ Forndfigelfent figes om en eller anden Stats Sindbillede,
fun gixelder demue Stat, faalænge den betegnes med famme Sym= bol. Mu optrcober Mom under to Sinbbilleder, Tragen og Mar= Deren, fordi Det har fremtraadt i to Stiffelfer, bedenjfabet og Babebommet; goad der altja figes om Sragen, gialder tur ßom i deta hedenffe Stiffelfe, og gbad der figes om Warderen, gialder fun Mom i dets nabntriftelige Sfiffelfe. Dog, Rom var hedenft paa Jobanneg' Tid, der levede mider det fiette, det feiferlige, 5obed.
 $\mathfrak{f e i f e r l i g e , ~ D r a g e n , ~ o g ~ f a a f r e m t ~ d e t ~ m u ~ v a r ~ e t ~ a f ~ d i s j e ~ j o v e d e r , ~}$ der var faaret fil $\mathfrak{D} p$ den, bar det altfaa et af Dragens 5oveder, d. b. f. ent af be Regiering 部ormer, Rom habde ifin hedenffe Stit=
 fagt: Jeg faa et af Dragens 5noberer jaaret fil Doden. Smidfertid figer $\mathfrak{b a n}$, at bet bar et af $\mathfrak{D h r e t}$ 以 $\mathfrak{n}$ beder, fom nar fanet til $\mathfrak{D} \phi=$ den, at med andre Sod dette Saar rammede en eller anden Regie=
 §edenfiab til Mriftendom. Men efter bente Foranding bar der fun ét 5 pobed, og Det bar det pabelige. Saaledes bliver det flaambe utmoditgeligt, at det iffe var noget andet end det pabelige §obed, fom bleb faaret til Doden, og at dets Dodelige Saar bled lagt. Mt han fif dette Saar er det famme fom, at, "han gaar i frençfel". $\mathfrak{U a b}$. 13: 10. $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}}$ bette Saar fif Baben, ba den franffe (3eneral Berthiter tog ham tilfange, pg Den pabelige Regjering 1798 for en Stumb affaffedes. Werpbet fin Magt bade i Stat og Sirfe Dode den fangne Babe Pius VI $\mathfrak{i}$ Zantoflygtighed 29. Muguft $1799 \mathfrak{i}$ $\mathfrak{B a l e n c e} \mathfrak{i}$ Franfrig; men bet babelige Saar bled legt, da $\mathfrak{B a d e}=$ magten gienoprettedes, omend med formindffelfe af dent forrige Magt, idet en $\mathfrak{n y}$ Fape Gled balgt ben 14. Marts 1800. (Se Bowers History of the Popes, §. 404-428; (Eroly, Apocalypse, Sonbonerubganen, ©. 251.)

Dette $\mathfrak{D y r}$ oplader Munden til Befpottelje imod (Gud for at be= fotte Ganz Mabn. (Se under Dan. 7: 25 angaaende be auntas= fende $\mathfrak{I}$ itter, ßaberte $\mathfrak{h a r}$ antaget.)

San befpoter (5uds $\mathfrak{B d t g}$ i fimlen bed at hentede fint $\mathfrak{l n d e r}=$ faatters Spmacetionhed paa jin egen Irone og fit eget Balabs iftedetfor paa §errent sempel, - bed at vende deres Blit bort fra (Guds Stad, bet Jerufalem, fom er obentil, og pege paa $\mathfrak{F o m}$ fom den evige Stai; han beipotter dem, fom bor $i$ bimlent, bed at ant= mazie fig Ret og Mnndighed til at forlade Sind, idet han faaledes
vender Mrentefenes Sind og Sjal bort fra Mrift Midlergjerning i §elligoommen i §imlen．．

S 10．Ber弓 hendifes bi atter til Biloragelierne i 1798，da den Magt，der i 1260 Mar habde famlet Gude hellige til zongiel，feld －fom allerede bemarlet－bled fort i zaxngfel．
 ligefon et \＆am og tatte ligefom en Drage．12．Og det poer bet farite Dyrs hete Magt for bets 2afyn og gior，at jorben og be，fom bor berpaa，ffal tilbebe bet

 forficer bem，fom bor paa jordent，for be Tegns Sfyld，fombet er bet givet at gipre for $\mathfrak{D y r e t} \mathfrak{Z}$ 民ajnu，ibet bet jiger til bem，iom bor paa Эorben，at be ffal giøre

 funbe tale pa gipre，at alle be，ber iffe vilbe tilbebe इyret弓 Billebe，ffulbe flaaes ihiel．16．$O_{g}$ det gibr，at der gives alle，baabe be fman og be ftore，baabe be tige
 Fande，17．og at ingen fan tiobe eller felge，noen ben，fom bar Maifet eller Wyret $\mathfrak{M a v n}$ eller bets Mame $\mathfrak{Z a l}$ ．

Disfe Berg fremfitiler for os det tredje fore Sindatlede $\mathfrak{i}$ ben profetiffe 刃rafle，pi netop underigger，almindelig faldet Dnret med de to $\mathfrak{j o r n}$ ．Bi fonger：5uad betegner Dette？Dragen，det hedenfe Rom，og ßarberen，bet pavelige Rom，fremfiller for os magtige Samfunt，ber ftaar fom Heprofentanter for to megtige，ment faffe Religionsinftemer．I Sighed dermed maa man da fomme til dent Slutning，at det gjemberetide Sindbillede，Duret med de to 5orn， ffal gicelde noget lignende og afbilide et eller andet $\mathfrak{y o l f}$ ，fom reprex＝ fenterer enomu et andet fort Religionsinftem；men da er jo Srote＝ ftantiwnent det enefte tilober马blebne Syftem，fom den Sag idag quer en overbeiende $\mathfrak{j n b f l}$ delife $\mathfrak{i} \mathfrak{B e r b e n}$ ． $\mathfrak{F}$ fin $\mathfrak{A l m i n d e l i g h e d ~ o m f a t t e r ~}$ Wedenffabet alle hedenffe Eande med tiljammen mere end salbdelen af Jordens Befolfning．תatolicimen，til builfen man fanfee ogiaa gierne tan regre den graffe Rirtes Religion，der faa temmelig nar falder fammen med ben，byldes af Folf，ber tiffammen ubgior en ftor Del af Mriftenheden．Muhanmedantamen ex et forceldet Syitem，
 ffridende Hovifling，og den fanes desuben at vare bleden tilitrceffe＝ lig profetifíamtalt $\mathfrak{i}$ Dan． 11 og Mab．9．Wroteitantismen derimod er be Mationera Religion，der med Weninn til Frihed，Splỷning， $\mathcal{F r}$ mffidt og Magt gaar $\mathfrak{i}$ Spidien for Berden．


Sindbillede paa de forcmede Stater i profetien.

Dm da Broteftantiảmen altian er Den Religion, yoorom her talez, boilfet folf jom Reprofentant for dente Religion maa da Forudigeffen giœloe? Der fintes gauffe betubelige proteitantiffe そolfeferd i Curopa; men af (brumbe, fom fenere fal fremiattes, fan Sindbilledet iffe pagife paa nogen af dibie. (En omynggetig linder= fogelfe har fort til ben Slutning, at Sindbilledet maa giafibe det
 feren $\mathfrak{n u}$ bil langes efter at faa hore (Grmmbene for en faadan $\mathfrak{I b D}=$ ning; og bi haaber, at alle ominggelig bil operneie de Bebifer, gbortil Denne Paaftand fotter fig.

1. Sandinulighedentaf denne mabendelje. $\mathfrak{F a n}$ bi med (Brumb bente, at bort $\mathfrak{E a n d}$ (be Borented Stater) farlig fulde findes nebut i ßrofetien? Under byilfe Bilfaar har andre Folf fundet Blada $\mathfrak{t}$ de profetiffe Strifter? - For det forfte, faa= fandt de far fpillet nogen fremragende $\Re$ olle $\mathfrak{i}$ Berdenabiftorien; for det andet og fremfor alt, om de har hant Retzmyndighed ober eller
 belfom i den verbenahiftoriffe Beretning fiubes Smitandigheder, hodraf man tan ubbrage ben $\mathfrak{Z o b}$, efter $\mathfrak{l n i f f e n t}$ Seerne har omtalt jordiffe Ђerredømmer: Maar nemlig (Subs folf har ftaaet it faa=
 fom er (bjenfand for alle Buds Mabenbarelier, iffe funde ftribes uben at ontale fibftnexonte, ba ontates et faadant forffexard i

 tiloraget fig finrre Spmartionifed, baft Dobere Beundring eller gibet
 fieds paa Jorbtloden findes et ftort $\mathfrak{A l n t a l}$ siritne, faa findes her mange, Der er Jordens Salt og Berdens Qya, hotz jiftorie man iffe fan fifibe uben at omfale det Band, i hoilfet de leber og nader fin Fribed.

Mange er ogiaa oberbebifte ont, at Guds $\mathfrak{F}$ orign pan ent idine= falbende Mande har vaaget ober vort folf under bet frofte frem= traben $\mathfrak{o g}$ jenere frremffridt.
 en engelft Statemand, Gubernor Pomnal, 1780, at nort Zand bilde binde fin laffangighed, og at her en Bixfiombed, ftorre end (5uropa nogenfinde fande teente fig, lebende vilde arbeide for $\mathfrak{B o r a e r j a m f u n d e t z ~}$ Hobifling, famt at mant paa afle Silobens santer bilde mooe detz

Magt i Sandel og Gpfart. Derpaa omtaler ban, hoorledes bort Sand fandinnligniz bilide orbne fig fom en fri og felvftembig Magt, og han omtaler deme Bebagelfe fom "en Smbaltning, Der mere end nogen anden Begivenhed, deme $\mathfrak{B e r d e n}$ bar oplevet, $\mathfrak{l a r}$ jarlige og befnderfige Tegn paa, at bet guddommelige foritn blander fig $\mathfrak{i}$ g gior Foranoringer $\mathfrak{i}$ Memeffelivets fodoanlige (Gang".

En franfi Stribent, Iocquebille, figer, idet han omtater de Forente Staters Mofitulfe fra England: "Det funde futes at vare Daarfab hos dem; men jaa var nu birfelig Sfjabmens Bilje nted
 dem en (Sjerning, under hbilfen det engelffe Bajens joare Bedhangen ved bet jordiffe bitbe habe baret en altion tnngende Byrde paa dere马 Fremffriot."

Goet han taler om den uheloige Stjebne, der har hbilet ober be andre Stater paa denne $\mathfrak{D e l}$ af תloden, figer (3. M. Townfend (New World and Old, ©. 635): "De Forenede Staterß Siftorte bleb
 fomme siftorie."

Betragtninger fom diafe maa vel hos enbiber vaffe en ftart
 fen af (3uba zorinn Raadflutninger i bente Berden, og at det betfor et eller andet ©ted maa omtatez i det profetiffe Dro.
2. Itoen, Da denae Magtopftaar. — Maar ffal ifolge
 for be Slutninger, hoortil bi maa komme berom, ligger allerede $\mathfrak{i}$ det, fom er nabut med Wenion til det forgaaende Syr, Barderen.
 med Suarbet (10. Bers), eller (fhilfet antagetiguts maa vare bet famme) fit et af fine Sobeder bpbelig faaret (3. Bers), at johannes jaa $\mathfrak{D}$ yret med be to $50 r n$ itige op. Saafremt Parderen betegner ßabemagten, faaledes fom di afgiorende har bebift, og faafremt den gif $\mathfrak{i}$ Fengiel, dengang Franffmandene $\mathfrak{i} 1798$ fulbłaftede Pabe= magtens timelige $\mathfrak{B a l b e}$, faa bar bi ben Tid ganfee beftemt angibet, da bi maa iøge Deme Magts Spfomit. UDtrbffet "ftige op", maa betegne, at den Magt, hoorom UDtryffet bruges, forit nylig bar $\mathfrak{b l e b e n}$ en orbnet Magt og netop nu farft habede fig til $\mathfrak{R a n g}$ og
 bare en Magt, ber $\mathfrak{i} 1798$ ftod $\mathfrak{i}$ en faadan Stilling for Berden,

Y bpilfen Sttlling fitod da be Forenede Stater $\mathfrak{i}$ Amerita paa den Sid? §orloggerfirmaet Macmiflan (5o. i Zontoon giver i dere马 Statesman's Year Book for 1867 en interesiant Doerfigt ober be æ̌prandringer, ber fandt Sted bland de lebende Mationer $\mathfrak{i}$ ßeroent $\mathfrak{i}$ det halbe $\mathfrak{A a r h u m b r e d e}$ mellem 1817 og 1867. 5eri geder det:
" ${ }^{\circ}$ Dette halbe $\mathfrak{A}$ argundrede er tre Songeriger gaaet tilgrunde, et Storhertugoømme, otte bertugbømmer, fire ₹urfenoømmer, et Surfaritendomme og fire $\Re$ epubliter. Ire nhe $\Re i g e r$ er opftanede, og ét Stongerige er gaaet ober til et Seififormme. Der er mu i Europa 41 Stater mod 59 i 1817. Sffe mindre marfelig er $\mathbb{U D}=$ videlfen af de ftore Staters Randomraade. Жugland har anmefteret 567,364 §oadratmil, de ₹orenede Stater 1,968,000, ærantrig 4,620, Preusfer 29,781; Sardinien, ber har ubvidet fig til Jtalien, $\mathfrak{h a r}$ goffet med 83,041 Mil; Эndien har hawt et Tillag af 431,616 Mil. De fornemfte Stater, iom har tabt Bandomraade, er Thrtiet, Mexico, Diterrig, Dammart og Mederlambene."

Med 5enblit paa foreliggende ßrofeti bede马 Qaperen lagge jarlig Marefe til bisfe Dplysituger. İ det her napute balbe Mar= $\mathfrak{G u}$ ubrede $\mathfrak{v a r}$ der 21 Stater, fom aldeles forjoandt, og fun tre nye opftod. Frem tabte iftedetion at binde Sandomrade. Sun fem for= uben de Fobemede Etater lagbe noget til jit Smrande, og den, der bandt meft $\mathfrak{i}$ beme gempende, habde fun et Tillwg af liot ober en halv Million §oadratmil, medens de Forenede Stater havde et Tilleg af neften to Millioner Sbabratmil. Saaledes wotfede de Forenede Stater i diafe 50 Aar med et Sandomraade af over $1,400=$ 000 Sbabratmil mere end nogen anden enfelt Magt og med over 800,000 mere end alle be andre Mationer tilifammen. Sian nogen bare $i$ Tvibl om, bbilfen Ration der fremfor alle andre funde fige at "ftige op" i den Tibsperiode, bisfe Tal gictider? Det maa ais= felig indrommes, at de Forente Stater er den entite Magt, der foarer til Brofetiens Rjendemaerfer med Seninn til Tiden for Dens Spftaaen.
$\mathfrak{W e z l e t}$ figer om det tohornede $\mathfrak{D y r} \mathfrak{i}$ fin $\mathfrak{F}$ orflaring over $\mathfrak{A l a b}$. 14, ffrebet $\mathfrak{t}$ 1754: "Det er iffe endnu fommet, fifinnt det tefe lan bare langt borte; thi bet fulde tomme frem bed Slutningen af bet forfte Dare to og firti Maaneder."

Tiden for bet tohornede $\mathfrak{D y r s}$ Barf er tndelig angibet i 12. Bers. Der ftaar med tydelige $\operatorname{Drb}$, at bet tohornede $\mathfrak{D i n}$ giør, at


Dan. and Rev. - Danish-Norwegian. 38

Daberig̣e Saaz bled leggt." Men man funde iffe tilbede det Dinr, hoiz Dodelige Saar bar lagt, førend efter at dette bar flet. Dette vijer beftemt, at den $\mathfrak{T i f b e d e l f e , ~ f o m ~ d e t ~ t o h o r n e d e ~} \mathfrak{D h}$ indfipuper, tilharer be jenere Tider i Berdens $\mathfrak{j i f t o r i e}$.

Foruben Dette finder bi tre Bioneßburd til i Mabenbaringens $\mathfrak{B o g}$, jom bedifer, at det tohormede Dhr ubfører fit Barf blandt Menneffene $\mathfrak{t}$ den Slagt, fom fat fe Mfifutningen paa alle jorbiffe Scener og oor Ђerres 〕efu frifti andet ßomme; pg dermed bil bi flutte vore $\mathfrak{B e d i f e r}$ angaambe dette $\mathfrak{P u n f t}$.

Det forite er den tredje Engels $\mathfrak{B u b j a b}$, fom omtales i $\mathfrak{A a b}$. 14: 9-12. Dette $\mathfrak{B a t b f f a b}$ truer med, at (Gubz ubelte $\mathfrak{B r e b e}$ fat fomme ober dem, font tilbeder Duret og dets Billede. Men Threts $\mathfrak{g}$ deta Billedes Zilbedelfe er netop, hoar det tohornede Dur joger at pantuinge Memteffene. Det tredje $\mathfrak{B u b f a b}$ er altfaa en Mroarfel $\mathfrak{m o d}$ det tohornede $\mathfrak{D y t s}$ Berf. $\mathfrak{D g}$ efteriom det bil vare urimeliat at antage, at deme Mroarfel iffe ffulbe lyde, for Dette Brert var ubfort, og da det alene furbe retteltg forfondes, naar bet tohornede Dar var ifæro med at indifiarpe deme silbedelfe, og efterfom
 delje (14. Wers), jaa folger deraf, at be Bligter, fom dette $\mathfrak{B u b f f a b}$ intofiarper, og de Befalinger, fom bet tohornede Dyr inbfiferper, Hogjor Den fibjte Brobe, fom fommer over Menneftene i Berben; gg felbfolgelig ubforer bet tofornede $\mathfrak{D h r}$ iffe fin Gfierning $\mathfrak{i}$ en fjern $\mathfrak{F o r t i d}$, men bland den fidite Menneffeflagt.

Den anden Teffi, fom wifer, at det tohornede $\mathfrak{D y t s}$ Bart ub= fores fige for Sidens Gride, findes i $\mathfrak{A a b}$. 15: 2, hoillet, fom bi allerede $\mathfrak{h a r}$ bift, hentnder til den jamme Sfare, fom er ontalt $\mathfrak{i}$ Rap. 14: 1-5. 5her er en Stare, fom har bundet Seter over Diret og dets $\mathfrak{B i l l e d e}$, deta Marté og dets Mans $\mathfrak{Z a l}$; med andre Drd, har adfoldet en fantp mod bet tohornede $\mathfrak{D y r}$, fom forigger at ind=
 er "Hígbte fra Mennefene" ( $\mathfrak{i l a p}$. 14:4) eller henryftes til Simien fra de levende bed Sirift andet Romme. 1 Sor. $15 ; 51,52 ; 1$ Ihegi. 4 : 16, 17. Dette vifer pgiaa uimodigelig, at det er den fibite Slagt, fom er $\mathfrak{B t}$ dine til Dente Magta $\mathfrak{V a r t}$.

Den tredje Tetfi er $\mathfrak{H a b}$. 19: 20, how bet tohornede $\mathfrak{D y r}$ faldes den falfe Brofet; og her omtales et Buntt, fom iffe naxb= nex i $\mathfrak{M a b} .13$, nemlig den Straf, han faar. Efter ben ftore Dagz Srig, fom holdez i Frorbindelfe med ふrifti andet Somme (11.-19.

 fat vare en levende Magt, fom ubfarer fin (sjerning med al fint Styrfe og §raft. Den fal iffe forlade Sfuepladien og efter= †ølges af en anden, men den ffal bare en regjerende magt, imbtil Den bliber ødelagt af Mongernez Monge og ફerrernes §erre, naar $\mathfrak{G a n}$ tommer for at fanderflaa be ugudelige med et Jermipir.

Summen af Bebiferne angaaenbe Tiben er altfan, at det to= Kornede Dnr iffe fommer frem i bette Snn for 1798, at bet ubiprer fit Barf, medens den fidite Mennefteflagt leder paa Эorden, og at det brager $\mathfrak{n p}$ til Srig paa ben fore Dag fom en levende Magt, $\mathfrak{i}$ fint Styrte fulbe $\mathfrak{R r a f t}$. $\mathrm{Og}_{\mathrm{a}}$ alle digije Betragtninger bifer flart, at de Forente Stater maa vare den Magt, det her gixlder.
3. Denne Magts $\mathfrak{U l d e r}$. - Det lader fig flart vife, at den Stat, fom inmbolfi betegnes bed ©uret med be to 5 gorn, into $=$ fores $\mathfrak{i}$ forubfigeljen $\mathfrak{i}$ den tioligere Del af fin Robebane, og at ben er en $\mathfrak{u g g o o m m e l i g ~ M a g t , ~ n a a r ~ b e n ~ f ø r i t e ~ G a n g ~ f o r e ß ~ f r e m ~ f o r ~}$
 Sorden, og det havde to 5orn ligefomet $\mathbb{B} \mathfrak{a m}$." 5yorfor figer iffe §ohantes blot, at det havde to §orn? 5oorfor tiliøier han:
 rafter; thi han bifer Gerbed, at det iffe alene opforer fig uffadeligt $\mathfrak{g g}$ uffoldigt, men dian, at det er en meget $\mathfrak{u g}$ goommelig $\mathfrak{M a g}$; thit et Rame sorn er Soorn, fom netop er begnnot at noffe.

Man $\mathfrak{H u f f e} \mathfrak{n u}$ paa, at $\mathfrak{d i}$ i foranftaaende Beviaførelfe angaaende Tidafolgen icftede Bliffet paa $\mathfrak{H}$ aret 1798 ; pg Den fymbolff betegnede Magt bar bengang en ung oommelig Magt, ifølge hoad pi netop har fet. Der fprrges da: ફuilfen betyoelig Magt begnode dengang at Gabe fig op - til Kang, oment enonu ung? Sffe Gngland, iffe $\mathfrak{F}$ ranfrig, heller iffe Ruşand, nei, ingen europeift Magt. (En ung Magt, paa den Tid ifin Dpgang, man Bliffet foge $\mathfrak{i}$ ben $\mathfrak{n y e}$ $\mathfrak{B e r b e n}$; men foger man ben forft ber, fommer man uundganelig til at fanje bed de forente Stater fom den, Det gixlder. Sngen anden Magt paa denne Side af ßerben $\mathfrak{b j a b e t}$ fan $i$ Sammenligning dermed have Mrad paa Smtale.
4. Stedet for $\mathfrak{D}$ yretmed de to 5 orn. - (5t emefte Dro i Brofetien er not til at beifede os til vigtige og ubeoragelige Slut= ninger besangaaende. Johanme falber bet "et andet $\mathfrak{D r r}{ }^{\prime \prime}$. Det er et $\mathfrak{n g t}$ Sindbillede, forftielligt fra det pabelige $\mathfrak{D n r}$, fom Brofeten
netop habde betragtet, D. b. f., det betegner en Magt abffilt og for= ffiellig fra ben, jom antydes bed det foregaaende $\mathfrak{D y r}$. Dette, fom §ohannez talder "et andet $\mathfrak{D y r}$ ", er biajelig inaen $\mathfrak{D e l}$ af det forfte; og Den bed det fambalft betegnede Magt er ligefan lid nogen $\mathfrak{D e l}$ a det Rige, fom betegueß bed det forfte Dyr. Serbed kuldfafte uben Sfaanfel deres Paaftand, fom for at undgaa at anvende dette Sind= billede paa wort eget Band howber, at det betegner en eller anden Ubvifling inden $\mathfrak{P a b e m a g t e n , ~ t h i ~ i ~ j a a ~ F a l d ~ v i l d e ~ d e t ~ j o ~ G a v e ~ v a r e t ~}$ en Del af det foregaaende $\mathfrak{D n r}$, Barderen.
$\mathfrak{H}$ biz dette er "et andet $\mathfrak{D y r}{ }^{\prime \prime}$, maa man finde det paa et eller andet Sted, fom ligger ubenfor Det Smraade, der er baftet af de arbre Symboter. Bi bil da fortefig gipre Rede for de Sindbilleder, fom findes i Bude Srd og anvendes paa jordiffe Magter. Disfe finde弓 hoveठjagelig, om iffe helt og holdent, i Baniela $\mathfrak{B o g}$ og Mabenbaringen. $\mathcal{J}$ Dan. 2 har man et Sinobillede $\mathfrak{i} \mathfrak{F}$ orm af en ftor Billeditplte, Der beftod af fire Tele, Guld, Spld, Sidbber dg Jern, fom tiliidft flaaes ifthffer, hoorpaa et fort $\mathfrak{F j e r g}$ indtager Dets Sted og fylder hele Jorben. J Fan. 7 finder man en Spoe, en Bjprn, en $\mathfrak{B a r d e r}$ og et ftort, frogtefigt, ubeffribeligt $\mathfrak{D r r}$, fom efter
 foen. Э Dan. 8 gar man en Bader, ell Buf og et 5 orm, fom $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{B e g} n \mathrm{ndel} j \mathrm{en}$ dar lidet, men woffe til en anjerig Stprrelje. J Mab. 9 far man Graghopper fom jefte, i $\mathfrak{A} \mathfrak{G} .12$ en ftor, ildrøo Drage, t $\mathfrak{H a b}$. 13 en gubjbejpottende Barber pg et $\mathfrak{D h r}$ med to Sorn
 Gborpaa der fibder en ßinind med et Gufobager fuldt af Bederftng= geligheder og hendea jorerieß $\mathfrak{U r e n f}$ ed.

5 bilfe Stater of Magter betegnes nu bed alle disfe Symboler? (Fr nogen af dem et Sindbillede paa de Formede Stater? Mogle af dem fremftiller bisfeltg jordiffe Riger; thi forubfigelferne feld meddeler ubtrnftelig dette; og fobor det gixelber at thde dem, er na§ten alle Fortoffere fomne til en og jamme Slutning. Bed de fire Dele af det ftore Billede $\mathfrak{i}$ Dan. 2 fremitilles fire $\mathfrak{R i g e r}: \mathfrak{B a b y l o n}$ eller
 Sap. fat ogiaa bare $\mathfrak{B a b n l o n}$, Bjprnen det medift=perifife Rige, Barderen (Srafentand, det flore og fragtelige $\mathfrak{D a r}$ Rom. Syornet med $\$$ Dine og Mand fom et Menteffe, og jom optraber i Dette $\mathfrak{D y r}$ anden Sfiffelfe, ffal vare Bavebceldet og fremftiller Dettes Siftorie lige ned til 1798, da det midlertibig bleb omfturtet af $\mathfrak{F r a n f}=$
mandene． $\mathcal{J}$ Dan． 8 ffal ligeledes Rcederen vere Mrdo＝Nerfien， $\mathfrak{B u f f e n}$ Grcefentand og det lille goril \％om．Mille bisfe lader fig
 til tan ingen af dem gicelde de Forntede Stater．

De $\mathfrak{i} \mathfrak{2 a b} .9$ freminte Sindilleber maa efter alles Mening pagie pan Saracentar og Thrfeme；Dragen $\mathfrak{i l l a b}$ ． 12 ertjendez at bere Sindbillede paa det hedenffe Rom；Barderen i 13．Sap．Fan bebifes at bare $\mathfrak{i}$ et oo alt det famme fom det elleote soorn pan det fjerbe $\mathfrak{D n r}$ i $\mathfrak{D a n}$ ． 7 dg betegner folgelig $\mathfrak{B a b e b c l D e t ; ~ D e t ~ f a r l a g e n t i s = ~}$
 under det pavelige Regimente，idet Embbillederne forlig giceloer Moffillelfen mellem den verbstige og ben firfetige Magt，hooraf den førfte betegnes bed Dyret，den amben ded Sibuden，fom fad derpaa．

Der er embur ét Sumbol tilbage，Dyret med de to gorn i $\mathfrak{Z a b}$ ．13．Sm dette rauder der ftore Meningajorfjel，og bi bil derfor，foremb bi joger en TyDutig，fe，huilfet Dmrande de alferede nabute ॠiger daffer paa Jorden．Babnlonien og Medo＝Werfien optog hele den cibiliferede $\mathfrak{D e l}$ af $\mathfrak{Y}$ fien；（ $\mathfrak{b r e f f e n l a n d ~ o p t o g ~ d e t ~ p i t l i g e ~}$ （Europa，Ruzland medregnet；Rom med de ti 彐iger，hoori det bled delt，fanledes fom det fremftilles ded Bitledets ti Treer，det fjerde
 ti 5 gorn i $\mathfrak{A l a b}$ ．13，optog hele det beftlige Guropa．（Se Sortet oder de fire $\Re i g e r$ foran Side 77．）Med andre Drd：fele ben cibiliferede $\mathfrak{D e l}$ af den gitlige $\mathfrak{y a l b \not a g l e ~ g a a r ~ j a a l e d e s ~ o p ~ i ~ b e ~ a l l e = ~}$ rede underfogte Simboler，og angatende deres Subning tan dex meppe vere nogen Totbl．

Men paa den beftlige $\mathfrak{y}$ alotugle findes der et meegtigt folf，Der， jom bi har jet，fortjener at omtafes $\mathfrak{i}$ かorubfigeffen，men jom entonu iffe er fort frem，og ber fiana et enefte Symbol tilbage，fom enonu man tydes．MHe Eymbolerme paa et nar er tolfede，og alle de Fele $\mathfrak{a f}$ den gitige $\mathfrak{b a l b f u g l e , ~ f o m ~ d e r ~ f a n ~ b a r e ~} \mathfrak{I}$ ale om，er fagt ind $\mathfrak{t}$ Tyoningerne．Yチ afle de ncebnte Eumboler ftaar fun ét igjen， nemlig $\mathfrak{D n r e t}$ med de to $\mathfrak{y o r n} \mathfrak{i} \mathfrak{M a b}$ ．13；pg af alle Jordent Sande， fom man med（brund fan bente omtalte i Foruofigelfen，ftaar fun et igjen，de grarenede Stater．5arer da Duret med de to 5 orn og De Foprente Stater fammen？I faa Fald har alle Sumbolerne fundet fim $\mathfrak{A n b e n d e l f e , ~ o g ~} \mathcal{F}$ ummet er optaget； $\mathfrak{i}$ andet ofald maa Derimod de Forentede Stater for bet forite iffe vare nament i frofe＝ tien，og for det andet finder Simbbilledet Daret med de to ほorn
intet Statafamfund, hoormm bet fan gicelde. Den forfte af disje Atntagelfer er ifte fanofonlig, den anden iffe mulig.

Man fant blot brage én Slutnitg af det, fom her er jagt, nemlig, at Duret med de to 5om maa hade fin Blads paa ben beft= lige $\mathfrak{y a l b f u g l e}$, og at det fumbolf betegner de Forentede Stater.

Enfelte har billet bide, at Dyret med de to $\mathfrak{5 o r n}$ ffulde vare (England, andre Franfrig, atter andre æußland o. f. v. Men blandt mange andre fifbrefoangre §ndbendinger mod alle disje $\mathfrak{z y b n i n g e r ~}$ gialder da forft ben, at bet Sandomraade, alle disfe Magter, fom allerede bift, optager, har fumbet fin rette $\mathfrak{B l a b}$ under tidfigere Gumboler. Brofetien figer iffe, at Spben, Bjprnen eller Barderen optraadte igjen $\mathfrak{i}$ en $\mathfrak{n y}$ Stiffelfe, elfer at et af de ti $\mathfrak{y}$ orn $\mathfrak{b l e b}$ et $\mathfrak{D} \mathfrak{n r}$. 5 bi D Dret med de to 5 gorn billedig ffulde betegne nogen af diffe, maatte det bare en $\mathfrak{D e l}$ af be andre $\mathfrak{D r r}$ iftedetfor "et andet $\mathfrak{D y r}{ }^{\prime}$ helt forffefligt fra alle de porige. Bed Snmbolerne gialber bet, at $\mathfrak{h b e r t}$ for fig Daffer fit eget og farlige Sandomraade, d. b. i., at Det Strog, fom ubgjorbe det oprindelige Samfund, ingen Del bar af bet, fom daffedes af tidligere Magter. Saaledew̃ opltod Medo= Berfien paa et Strog, fom Babylon iffe optog, og Medo=ßerfien jamt Babblonien daffede bele den Del af Mfien, Dibtidens cibilifa= tion Ejendte. Grafenland efler det mafedoniffe ßige reifte fig dejt for diafe og optog bele det pitlige Europa, der af Sldtidens Folf
 hown Grafentand iffe naaede hen. Rom blew delt iti Riger; men omend Rom erobrede $\mathfrak{W e r D e n , ~ f a g e r ~ m a n ~ D o g ~ d i ß j e ~ f i ~ R i g e r ~ i n d e n ~}$ Enemarfer, ber alorig bar inohefattede $\mathfrak{i}$ andre $\mathfrak{F i g e r}$. Man ioger Dem iffe i $D$ fteuropa, der gif op i det tredje $\operatorname{Dyr}$ b Serredrmme, ei heller i Mfien, foor jo det forfte og andet $\mathfrak{D y r}$ hadoe fit $\mathfrak{B r e l d e}$, men i Befteuropa, hoor ingen andre Mationer, Siftorten fjender, havde fat fig faft, forend $\mathfrak{R o m}$ med dets $\mathfrak{D e l e}$ Ger oprettede fit $\mathfrak{B a l d e}$.

Endmu en anden Betragtning, ber peger hen paa Stedet for denme Magt, laber fig ublede beraf, at $\mathfrak{y}$ ohannes̉ faa den fige op af
 betegner Starer, Slagter og Tungemaal ( $\mathfrak{A a b} .17: 15$ ), maa $\mathfrak{i}$
 optaget Qandomraade.

Sanledes ubeluftet fra $\mathbb{D}$ ftens $\mathfrak{F a f t l a n d e}$ og hebaget til at joge (Enemxrker, fom ©ivilifationen iffe tibligere fienote, maa man noos vendiguiz bende fig mod ben beftlige $\mathfrak{y a l o f u g l e}$. $\operatorname{Dg}$ dette ftaar $\mathfrak{i}$
 fom di fumbe aniore, og bifer, at Rigerné llovitlingagang gaar rumbt Jorben med Solen fra Sit til Bejt. Begnubende i Mfien, Menneffefagtens Bugge, má den ende paa det amerifanffe Faftand, $\mathfrak{H o w r}$ Siredsgangen flutter. If fit berpmte Digt om Mmerifa pegede $\mathfrak{B i f f o p}$ Berfelen for mere end hundrede $\mathfrak{A}$ ar fiden $\mathfrak{i}$ folgende traftige Strofe paa $\mathfrak{A}$ merifaß Dengang fremtioige Stilling og bets $\mathfrak{f}$ orbitt $=$ delfe med tidligere $\mathfrak{R i g e r : ~}$

> ,Wod Beften finver Magtens bang fur Bei.
> 24 Tibenb folte Sfuepil
> De fire l fter gif ; $\mathfrak{i}$ fente fig
> iger $\mathfrak{A f t e n}$ sumben ldfe vil."

Med de allerede forgangne forite "fire Mfter" hentudede Biffoppen
 ftor Magt, den coblefte og fidite, fulbe efter hanz Matfuelfe opftan paa den beftlige Side af Mitlanterfonet og fer afflutte Tidens Drama, ligefom Tagen her fuldender fit Sab.

Til hoilfen Del af bet amerifanfe Fajtand ffal man ba foge Gen for at fitbe omhandede 9lagt? Bigielig til bet magtigite og meft fremragende folf. Dette er fa felvjagt, at man et behpuer at ftanie for at overflue de ftore, ment lidet beboede Randftrofninger i Rord eller de foage, overtroiffe, Galobarbariffe, dmbeltningafuge og
 Stater, og der ftaar man; til dette Follt forer Spargsmaalet om,

5. Máden, $\mathfrak{h b o r p a a}$ det fteg op. - Ten Maade, hoorpaa $\mathfrak{D y}$ ret med de to 5 yorn jaaes at ftige op, bifer ligefaabel fom Stedet, Dets Mrder og dets Rattefolge i Iiden, at det er et Sindbillede paa de Foremede Stater. Johamez figer, at ban faa Duret "ftige op af Gorden". Sg dette Lotryt man han med Bilje bruge for at ubpege Mlodictningen mellem den Maade, hoorpaa dette $\mathfrak{D y r}$ fteg pp , pg de andre profetiffe Snmbder paa Folfene. De fire $\mathcal{D y r} \mathfrak{t}$ Dan. 7 og Warberen $\mathfrak{i} \mathfrak{2 l a b} .13$ fteg allefammen $\mathfrak{p p}$
 andre Riger og indtager dexes Plabi. Men intet andet folf bled undertounget for at give Blades for de foremede Stater, og deta Ramp for Uafbongighed laa allerebe femten $\mathfrak{U a r}$ i Fortiden, da det bleo ©jemitand for profetiff Omtale. Frofeten faa fun $\mathfrak{F r e d}$.

Det Dro, Johaunes it 11. Rets benutter fom Betegnelfe paa ben

Mande，goorpaa Dyret fer figer op，er meget ubtrntgfuld；Srbet ávaßaivor（anabainon）forflareß nemlig bl．a．at betyde：＂at votife op efler fpire fom en $\mathfrak{P l}$ lante＂．Sg det er berot at lagge Marte til，at politiffe $\mathfrak{F o r f a t t e r e}$ netop $\mathfrak{l}$ ar balgt dette Billede fom det，ber bedft betegner den Maade，hoorpaa dette Stathiamfund er fommet op．（B．A．Towniend figer paa Side 635 i fit $\mathfrak{B a r f}$ The New Wort C mpared with the Old：
＂${ }^{\text {snden }}$ Dette $\$$ net， $\mathfrak{B e f t i n d i e n , ~ b e g n n o t e ~ b a a d e ~ d e t ~ n o r o l i g e ~ o g ~}$ det inolige Mtmerifus Riv．Der faa Solumbus Rand，der begondte Spanien fit forbervelige，glimrende ऊerredomme i $\mathfrak{B e f t e n , ~ d e r f r a ~}$ Hogit ©ortez til Mextio，De Ento til Misfisfippi，Babbon til det Stille $\mathfrak{y a b}$ og $\mathfrak{P i z a r r o}$ til Bern．De Forenede Staterả Siftorie bled af et belgiprende Forinu ifilt fra deme det purige Faftlands bilde og grufomme Siftorie og voffede jomenftille plante op til et magtigt．彐ige；medens det 彐ige，fom begnide $\mathfrak{i}$ §y＝ den，fetedee af en fau ubeffridelig Sotan，at den Del af dets $\mathfrak{b i f t o r i e}$ ， man fan fan fiffer Mede paa，lexes $\mathfrak{i}$ Birfintingerne af jelve be $\mathbb{Z n n}$ ，fom
 flerftemmige Sange af icrigige Sangere；Stemmerne foreneß liot efter lidt og damex tiffioft et traftigt Sor，hbilfet igjen brager mange til fra det fiente，foulmer og forlentges，indil det frart antager $\mathfrak{y}$ elte＝ fangent Baroighed og 5 mfang．＂
（5n forfatter i Dublin Nation talte omfring $\mathfrak{U a r} 1850$ om de Forenebe Stater fom et vioumberligt $\mathfrak{R i g e}$ ，ber ， $\mathfrak{h o l d t} \mathfrak{p a a}$ at ftige frem＂，og ，nebeng Jorben omfring oartauz， Daglig forugede fin Magt og Stolthed＂．
$\mathcal{F}$ Martung History of the Great Reformation， $\mathfrak{B d}$ ．IV，S． 238，filloe：der et Hodrag af en Tale，Ebward（Everett holdt pber de engelife glygtninge，fom grumblagde bort Statjamiund，og her Geder det：
＂Sogte de en enfom Plet，goor de iffe funde fornormes，ufjendt fom den bar，iffe fadeb，fjernt fom Den laa fra Dripoternes frfter＝ forffinger og ⿹iemipgelfer，boor den lille Reyonermentghed funde mhoe Sambittighedafrifed？Se de magtige Strog，over fuilfe de $\mathfrak{K a r}$ baaret Sorwameret i fredelig（erobring－victoria sine clade．＂





Pilegrimmenes sanditignitg.

Strog", fiftrede ped „fredelig (rrobring". Det forfte benttez af Grofeten, idet lan figer, hbad der fulto ffe, naar Byret med de to
 $\mathfrak{h b a d}$ der har tiloraget fig $\mathfrak{i}$ bort eget Statajamfunds hiftorie. San man andet end fe, at de tre fiofte notagtig $\mathfrak{i}$ Betnonting falder fam= men med det forfte, og at de melder om, at forubfigelfen er ganet fulditrendig i Dpfyldeffe?
$\mathfrak{B i}$ fører mu UnDerføgelfen et Stribt bidere: Gr be $\mathfrak{F}$ premebe Stater "ftegne op" paa en Maade, jaa man fan fige, Foruofigelien
 ubrettet? $\mathcal{Z a d}$ or fe.

Riort for Den ftore Reformation paa Martin Quther Zid, for
 tionen baffede Folfene, der neften laa lenfebundue i Duertrouz brabende §aand, og flargjorbe for bem, at det er hoert Metmefta bimmelgione \%et at durfe fin Sud efter fin egen Sambittighos Sverbebianing. Men Magthaberne bil modig tabe fin Magt, og enonu tryffede Mangel paa Fordragelighed i Irdeafager Folft. $\mathfrak{U}$ uber disje $\mathfrak{D m f t r e n d i g h b e r ~ b e f l u t t e d e ~ e n d e l i g ~ n o g l e ~ T r o e n t ~} \mathfrak{y}$ Ite i $\mathfrak{A}$ merifas $\mathfrak{B t l}$ marfer at finde det Maal for borgerlig og retigios Brifed, fom de faa inderlig langtez efter. For at opnaa dette cede Maal lan= Dede 100 af diafe fribillige frlngtninge fra Sfibet Msylower paa $\mathfrak{F n}$ (England $\mathfrak{R y f t}$ Den 22 . Dec. 1620. "Wer bled $\mathfrak{R y}$ (England foot," figer Martna, og Defte var "Deta Forfte Barneffrig - in Bra og en $\mathfrak{I}$ affigelfe til 5nerren."
(5n anden varig engelfif $\mathfrak{F y b} \mathfrak{n g}$ bleb pprettet $\mathfrak{i}$ Jameztown, $\mathfrak{B i r g i n i a}$, 1607. S Iidens $\mathfrak{Z n b}$ grundedes Der andre $\mathfrak{M y b u g d e r ~ o g ~}$ organiferedes der Solonier, alfejantmen under den engelfe Trone, indtil $\mathfrak{U a f h} \mathfrak{n g i g h e d s e r f l e r i n g e n ~ a f ~} 4$. Juli 1776.

Dỉfe Solonters bafolfuing belob fig ifplge The Uaited S ates Magazine for Muguit 1855 i $\mathfrak{A}$ aret 1701 til 262,000 , i 1749 til $1,046,000, \mathfrak{i} 1775$ til $2,803,000$. $\mathfrak{D a}$ begpudte de ameritunite Soloniers Ramp mod Moderlandeta Undertrufferfe. I 1776 erflerrode De fig for en fri, uaffangig Ration, fom be efter Ret og Retfor= dighed hadde תrad paa at vere. Š 1777 fammentraadte uboalgte Delegerebe fra de tretten oprindelige Stater ( 2 su Sampfhire, Mab= faduietta, Ryode Эaland, (5onnecticut, Mew Yort, Mero Эerien, $\mathfrak{B e m f i l b a n i a}, \mathfrak{D e l a w a r e}, \mathfrak{M a r y}$ Iand, Birginia, Rord (Sarolina, Syd (Garolina og (5eorgia) til en Rongreß $\mathfrak{g g}$ antog æorbundartiflerne.

I 1783 fluttede Rebolutiongitigen ved en $\mathfrak{F r e d}$ graftat med Stor＝ britamnien，ifolge hbilfen de Forenede Staterß laficengighed aner＝ ※jenotes，og $\mathcal{Z a n d}$ afitodes til en ldftrexning af 815,615 engelfee תvadratmil．§ 1787 forfattedes Sonftitutionen $\mathfrak{o g}$ anerfjenotes af de obenfor opregurede tretten Stater；og Den 1．Marti 1789 trandte Denme Grumblov i תraft．Mu bar da det amerifanffe Statifitib lo＝ bet beldig af Stabelen med mindre end $1,000,000$ engelffe תvadrat＝ mita Randomraade gg omtrent $3,000,000$ Sjæle．

Saaledeß er bi maaet frem til $\mathfrak{U}$ aret 1798 ，da bette Statajam＝
 af har ligefrem baret et Bidunder for de indeffemte og politiff lanfede $\mathfrak{F i g e r}$ i de Forenede Stater fit Smraades Udfrafning bed i 1803 fra $\mathfrak{F r a n t}=$ rig at eryperbe Souifiana med det弓 930,928 eag．Soadratmil． Derpa fom zlorioa，Fexas，Sregon，Galifornia，Yrizona，Nem Merico og Mlafia med tilfammen $1,931,849$ eng．Sibadratmila Qand，faaledes at bet for nœrbœerende $i$ det hele indbefatter iffe
 $80,000,000$ Memefer．Deth Bafft $\mathfrak{i}$ induftriefle Froretagender，
 Stolebcien，马rembringelfen af wDle Metaller famt Rigbom af alle Slagß，der er aundoardig for et cibilijeret $\mathfrak{F o l f}$ ，har ligeledes baret mœrfocrotig og udgiør et fiffert（Grundlag for ßropetiens $\mathfrak{A n v e n d e l f e . ~}$
（Efter nof et llodrag fanl bi afflutte Bibnesbyrdet angaaende demne Sag．J Mem Yorker＝Bladet The Independent for 7．Juli 1870 fagie $\mathfrak{y r}$ ．Sulunler（50lfar，Dabærende Biceprefident for be $\mathfrak{F}$ orenede Stater，ibet Gan fortelig faftede $\mathfrak{B l i f f e t}$ uboner bort $\mathfrak{Z a n d}$ Siftorie：
 Tyramere sowl fprang det frem til Rid；og med en（Erobrera fafte Efriot har bets ildoifling gaaet fin Gang fremad．Fra $\mathfrak{R y}$（Englandz $\mathfrak{h a a r d e}$ תlima，fra（5fefapeake＝Bugtens Bredoer，fra（5arolinas og （beorgias engfletter ftrog Buritanernez，תavalerernez og §ugenot＝ ternes（Efterfommere hen ober de fineifende $\mathfrak{Z H}$ ghbangbjerge，fom for $\mathfrak{b l o t}$ et $\mathfrak{Z a r h u n d r e d e}$ fiden bannede（Branfen mellem（5ibilifation paa den ente Side og det naften ujowftede Barbari paa den anden，og Republifenz Bannere vatede fra Flagfang og 与bider，i de aabre Dafe ded Shid，Misfifitpi og Minjouri．Dg dets Fremgang ftanfede iffe der．Bidere valdede derfra den amerifanffe（bibilifations og


$\mathfrak{F r e m g a n g s ~} \mathfrak{F l o d b ø l g e ~ u b o b e r ~ b e ~ v e f t l i g e ~ S l e t t e r s ~ u f n r e ~ S t r c e f n i n g e r , ~}$ og fra Sierrabjergenes fnetatte Topper fer man ned paa de ameri= fanffe Stater bed det fitlle Diean, i bjelpemider og Belftano et Rige for fig felb, Dog i pore mortefte Sturder tro mod det folt,
 beler."
6. 5borledej den Gtat jfulde bure, fom $\operatorname{Dyr}$ yet med de to $\mathfrak{j o r n} \mathfrak{b e t e g n e r}$. - Bed denne Side af ©pgrga= madet finder man enomu boerligere Bebiz for, at Symbolet giolder be Forenede Stater. Johantes figer, idet han beffiver Iyret, at
 Ungoom og Dernaft liftid og Mifohed. Eom en Mkagt, der iqrit $\mathfrak{n u l i g}$ er opftanet, foarer de Forente Stater med beminn til Mider beundringsucrotg anot til Sindbilledet, medens ingen anden Magt, fom allerede vijt, fan findes at gipre det. Betragtet fom en gopgle til §unbffab om det弓 Magt og fande Bajen tan man faa æede paa, hbad der fat bare Samfundets to §orn, jaajand man bare $\mathfrak{t a n}$ $\mathfrak{a f g i p r e}$, hoori §emmeligheden bed Deta Strrfe og Magt ligger, fant boad der aabenbarer dets tilinneladende Brefen eller figger til Grumo
 til bele Sagen, naar Gan medoeler, at beres formal, der forit fogte hen til digie Strande, bar at finde, "foad Berden iffe i Men= neffealore $\mathfrak{h a v b e}$ fet, nemlig en Sirfe uben $\mathfrak{P a v e}$ og ent Stat uben Songe". Mre andre Srd, bette ffulde vare elt Stat, hoor Sirfen ffulde vare fri figeoberfor den verdatige Magt, og foor borgerlig og $\mathfrak{Z}$ roespriged frit og ugindret funde ferife.

Sg hoad larer nu dette Samiund i faa Senfende? Det vig=
 lov, Uafhcengighedserflceringen, indefolder disje Sro: ,Wi anfer diafje Sambheder for felbindinjende, 一 at alle Memeffer er flabte jebnbyroige, - at de af fin Stabzr er uorufted med bijie uafgon=

 finder man folgende Dro: "De Forenede Stater fial fifre foer Stat $\mathfrak{i}$ Dette Forbunt en republifanfí Regjeringegform." (5n republifanft
 Regjeringsmafineriet oribes ded ubdalgte Reprajentanter for famme.

Dette er ©baranti not for borgerfig $\mathfrak{y}$ rifed. §oad figes der da

 til nogenjomyelit offentlig（Embedjfitiling inden be Forende Stater．＂ S＂Sillæg til Grumbloben＂， $\mathfrak{U r t}$ ．I，ftanr ber：＂\｛ongrezfen ftal ingen $\mathfrak{Z o b}$ oprette angaaende fraftilaceljen af nogen Religion eller forgindre fammes fri DDelfe．＂

Som Sbar paa forepprgiler fra en תomite，nebfat af et $\mathfrak{B a p}=$ tiftiamfund i Birginia，om（Srundobens ßlan fifed Gedrge Waib＝ ington den 4．习ug． 1789 jom folger：„Sm jeg habde den ringeite Foreftilling om，at der fulde reife fig nogen Banfeelighed paa（Srund $\mathfrak{a f}$ den Grumblod，der antoges af det Rondent，bois Profibent jeg havde den 2 ere at vare，ba Zoben formuleredes，faaledes at ber flulde vare Fare for et hotletjomferft Troegfamfunds Rettigheder， vilde jeg alorig habe fat mit Mavn umber et jaadant Dotument． Saafremt jeg habde nogen Tanfe om，at ben almindelige $\mathfrak{Z a n d}$＝ fturelfe fulde forbaltes faaledis，at Sampittighedafribeben ftod paa Spil，fan jeg forfifte eder om，at ingen hellere end jeg vilde fore＝ flan at giennemgaa og cenore ben Del beraf for at unogaa alle $\mathfrak{F o r f o l g e l f e r ~} \mathfrak{i}$ roezfager． $\mathfrak{F}$ bufer uben suibl，at jeg ofte har wotalt fom min Menting，at foer dent，font opporer fig fom en god $\mathfrak{B o r g e r}$ ，er anfoarlig for（6）ud alene for fin religiqje Iro og brr be＝ fintte3，utan han durfer ©huo efter fint egen Sambittighede Sverbe＝ bišning．＂
§ 1830 tilftifledes der Rongresfomitéen for ßoitiontorer og Woftruter visfe $\mathfrak{A t r b r a g e n d e r ~ f i g t e n d e ~ t i l ~ a t ~ b i n d r e ~ B o i t i a g e r s ~} \mathfrak{T r a n}=$ port $\mathfrak{o g}$ Woftontorernes $\mathfrak{M a b n i n g}$ om Sondagene．Somitéen gab et
 antoges og trytte efter Drore fra de Forenede Staterz Senat；og Somitén fritoges for boerligere Befandling af Sagen．Dm Grund＝ loben figes i denne jndftilling：
„Wi joger forgjœebe马 efter noget $i$ bette $\mathfrak{D o f u m e n t , ~ f o m ~ b e r e t = ~}$
 $\mathfrak{D a g}$ i Hgen，den invende，eller om han har helliget nogen．
＂（Grumblowen anjer §obernes Sambittighed for ligeja utrantelig
 Der maatte fride mod den enfeltes Dverbevisning fom mod et helt Samfund马．Den Repræfentant，ber maatte frænle dette Brincip， vilide berbed tabe fin Egenffab af Reprofentant og foripilide fine $\mathfrak{B e l g e r e s} \mathfrak{T i l l i d}$ ．Sm Siongres̄jen erflarede $\mathfrak{H g e n}$ forite $\mathfrak{D a g}$ for bellig，bilde dermed hoerfen Эober eller Sabbathboldere føle fig
oberbebift. Man bilide gipre begge utilfredfe uden folgelig at vinde nogen af dem for fig. Sm en haitioelig Zonginning handeling paa
 for den enfelte $\mathfrak{B o r g e r}$ ubpege en entelt wight $\mathfrak{i}$ quesjager, fan den giente med famme Fet hrebde elt Beftemmelfe for enhber Del af
 tjeneftens former og tjenftige 5andinger, MRenighedens Mandemider pg den geiftige Stands Spretholdelfe.
„Ie, der formede (Srundidven, anerfjenote Den evige (Grundiret= ning, at Memeffets yorhold til Gud ligger udenfor og ober al memeffelig Lougibning, ligejom Memneffetz Sambittigheds æet ifte fan berobe ham. Der behobe intet fornuftigt æcionnement for at fafflaa denne Sandfed; thit man foler $i$ fin egen $\mathfrak{B a r m}$, at det er faa. Det er bemte Bebidithed, fom trode de menneffelige Lobe har hold faa mange Blodbidner pppe under $\mathfrak{B i n}$ gler og paa Baalet. Man folte, at Pligten mod (sud git forud for Bligten mod meme= ffelige Qove, og at Menmeffet tugen Mandighed fan ubwe ober et Mennefes Samvittighed. Dette er en medfod (5rumblatning, fom intet fan roffe.
," Det er dgian en Sijendegjerning, at Modforeftianinger, der gior תrad paa famme $\mathfrak{U g}$ gelfe, modicetter fig, at Rongregien fal blande fig $\mathfrak{i}$ faabanne Sager, af Den Grumb, at Det bilide bere at give Robe i Troeşemner og Derfor fridende mod Grundloben."

Baa den anden Side er Bibelen og Bibelen alene dea proteftan= tiffe Troesureget; og ひrifed til at onrfe (Sud efter fin egen Samvit= tigheds Soerbebisning er it nort Zand Maalet og Mroben for
 medens bel $\mathfrak{H e g}$ eringen for alle fine Borgere brvoer boraerlig Fribed i hpiefte Maal uben at tillade Tailesidgiged, har den beftemt fig
 ment fitre alle ertifed til at dyrfe fin Gub oberen引femmende med den proteftantiffe (Grumbiatning.
 og proteftantiff Fegjering form. நoad fant vere mere reticerbigt og uffidigt og ligt Rammet elto bette? Weri ligger ogjaa Semmeligheden bed oor Styrfe og Magt. Syavde en Caligula eller Rero regjeret bort Qand, habde ni forgixues fpeidet efter, hoad bi fer Den $\mathfrak{D a g}$ idag. Э̛nduandringen; Stron vilde iffe habe fandlet

Dan. and Rev. - Danish-Norwegian.
ind over vore $\mathfrak{F y f t e r}$, $\mathfrak{g g}$ aldrig vilde vort $\mathcal{L a n d}$ habe pift Berben et faa magelaft ctsempel paa folfelig Batft.

Iomnient figer $\mathfrak{i}$ Old World and New, ©. 341:
 Joroftrog og Maturenz rige Gaver paa denne Del af Sioden, tildels ogfan $i$ be fenere $\mathfrak{H a r}$ vort そolts provede Sarafter go bor
 Amerifa liggeri, at bieren $\mathfrak{f r i f t a t}$, et republi=
 rende end dỉfe er, fuffer (Europas̃ foll fom dent inge efter den frie Matur og Beffytelfe, efter aabne Synsbidder og en blaa 5immel, efter llafbengighed uden Wrunt og Fral, efter at probe $\mathfrak{S y f f e n t}$ til fiu egen fordel, - og her finder man alt!"
(Et af nobute jorn fan berfor betegne Demue Megjering bor= gerlige republitaufte Magt, Det andet den proteftantiffe firfelige Magt. $\mathfrak{A t}$ bet faa maa brere fremgaar fiffert $\mathfrak{a f}$, hoad der allerede er fremfitlet med §eminn til de andre Magtere jorn; thi 1) to Worn tan tilgare et og famme $\mathfrak{D y}$ og betegne (Entied iftedetfor Splittelfe fom bed Baderen (Dan. 8); 2) et 5orn fan betegne et rent firfeliat (Element, fom det lille §orn paa Daniel̉ fjerde Dinr, og 3) et 5 orn $\mathfrak{f a n}$ ggian betegne Dent bargerlige Magt alene, fom bed den greffe Bute forfte 5orn. Baa Grumdag heraf har man Ger de to (Elementer: Republifanigmen og ßroteftantiamen forente how en og jamme Styrelfe under Billedet af to Sorn "ligejom et Sam". Jntet andet Sted fan man finde dem; ei feller far be fra
 baret til hos noget andet Folf paa Jorben end hos $\mathfrak{p}$. Bort $\mathfrak{F}$ olf maa berfor bare den omfandlede Magt. Qigeoberfor bigfe Đorn lader der fig intet indoende. De er jom et $\mathcal{Z a m}$, $\mathfrak{B i b e l e r t s}$ Sind= billede paa Æenhed og Uffyld. Bidumberlig mpiagtig foarer det til Symbolet. J fine ftore $\mathfrak{I r c e f}$ er alt $i$ Dronn, ubabtil at fe er alt
 ftrider mod deta Qare! Fonft ubdifler fig not de Trat, fom ligner Qammet; men Dragens Stemme fat jrart bores.
7. Get republifanff Samfund. - Wuret med de to 5om betegner inmbolft et Folf med republitanff Regjering fremgaar deraf, at der iffe findes Sroner hoerten paa bets 5oded eller dets 5orn. (5nt Srone er et pagjende Sindbillede paa en fon= gelig eller monartifi Regjeringijorm; og hoor Sironerne mangler,
fom i nerberende Tilfalde，maa man tenfe pad et Samfumb，hoor Magten iffe ligger how et entelt berifende Sem af Samfundet，men Folgelig $\mathfrak{i}$ follets Saamo．

Dog er endmu iffe dette bet meft afgiørende Beniz for，at det her fambotiferede folf er republifanfit med beninn til Stataformen． Mf 14．Ber弓 fer man，at man vender fig til $\mathfrak{F o l f e t}$ ，naar ber ffal foretages noget paa bet hele folks Begue：„Det figer til dem，fom bor paa $\mathfrak{F}$ orden，at de fat gipre et $\mathfrak{B i l l e}$ be for bet $\mathfrak{D y r}, "$ o．f．o． $\mathfrak{B a r}$ Stataformen monarfif，faa funde Spargamana debrarende hele Mationens glufiggender iffe paa en faa uindffrenfet Mande oberlabes til Folfeta 2 ffajorelfe．Dette，at man her henbender fig til folfet，
 Wannd；og dette er jo uetop Tiffeldet $\mathfrak{i}$ be $\mathfrak{F}$ orenede Stater， $\mathfrak{h b o r i =}$ mod iffe $\mathfrak{i}$ noget andet Eamfund，㖪orpan man med Fimeligfed fumbe trobe Symbolet．Dette er et andet $\mathfrak{E e d} \mathfrak{i}$ dent $\mathfrak{F i j u b e}$ af $\mathfrak{B e}=$ bifer，fom faiftaar，at dette Symbol har fin Anvendelfe paa de $\mathfrak{F}$ prentede Stater i Mmerita．

8．Etproteitantifi Foll．－Duret med de to jorn be＝ tegner bafaa et Gamfurd，hois æeliạion er proteftantiff，eller idet＝ mindite en iffe＝fatolff Magt．Man Gar fet，at det foregaaende $\mathfrak{D a r}$ betegrede ßavebcelidet；og om Dhret med de to Gorn ftaar der，at det ＂gion，at $\mathfrak{J o r b e n}$ og de，fom bor berpaa，ffal tilbede bet forfte $\mathfrak{D q r}$ ．
 Satolticismens Baabnd woen at blipe dertil brebet eller tounget af
 yoer demte $\mathfrak{I i l b e d e l f e , ~ f a r e m b ~ d e n ~ b o r g e r f i g e ~ M r a g t ~ b e b a g e r ~ b e m ~ d e r = ~}$ til，bifer，at den Feligion，man hœbder，iffe er Satoliciảmen．Som en ụ＠ten uunogaaelig Fodge fremgaar deraf，at bet er Proteftan＝ tiamen，fanfom diafe to Religioner er de eneite af nogen Betyoning inden Sriftenheden．We Forenede Stater er et proteftantif 奖olf $\mathfrak{o g}$ foarer faaledes i deme §enfeende vidunderlig godt til ßrofetiens Sirab．Sanledez peger Profetien atter iqjen hen pan dette $\mathbb{Z}$ and．

9．Dragent Traf，der hefter fig ned dette Sindfillede，er det med Bedrøbelfe． man loper om，at＂Det talte ligefom en Drage＂．Forend bi ind＝ lader oz paa at drafte dette（smate，vil bi fe tilbage paa，hoad der allerede er faftiflauet：

1） $\mathfrak{Y}$ det Stataiamfurd， $\mathfrak{D y r e t}$ med be to 5 orn betegner，maa
bere forffeeligt fra ben gamle Berben borgerlige faabel fom łirfelige Magter．

2） $\mathfrak{A l t}$ det maa fremitaa paa den beitlige bafolugle．
3） $\mathfrak{A t}$ man maa fe bet naa frem til en fremragende Stilling og $\mathfrak{J n b f l y d e t f e ~ o m f r i n g ~} \mathfrak{y}$ ar 1798.

4） $\mathfrak{A t}$ det maa begnube fredelig og rolig uben jom andre folf hiotil at age fit Belde bed $\mathfrak{U}$ ngrebaifige og Geldige（frobringer．

5）\｛it bete fremffridt maa bare faa hurtigt，at silffueren gribes af ligefan fitor forumbring，fom om fan fulde fe et Dyr boffe op for fine \＄Dine．

7） $\mathfrak{y l t}$ Def med §eninn til Religionen maa bare proteftantifif．
8）⿹勹U Det for Berben fom תjendetegn paa fit Befen og （Srumbeftandolene ifin Regjering form maa frembolde to（Grund＝ foetninger，der i og for fig er fuldommen retforbige，uifuldige og ＂Ifge med ${ }^{\text {Lammet＂．}}$

9） $\mathfrak{G t}$ det maa uסpøre fin（5jerning Demne ©ide 1798.
Man fan，efter hbad di har jet，fun fige to Ting ont diffe ni Sjendemmerter：1）at be alle fuldtomment pasfer paa de forenede Staterz Siftorie fidindtil；2）at be iffe pasfer paa noget anbet Qanto Siftorie paa jorben．Bag biaje ni zoriparsfinjer ligger derfor Weviaforelfen ubetbingelig forfanfet；og bet er umuligt at an＝ vende Sindbilledet $\mathfrak{i}$ Yab．13：11 paa noget andet Sand eno be For＝ enede Stater．
（Ffter at habe beftrebet，at dette Simbbillede faa ud jom et $\mathfrak{E a m}$ ，tilipier ßrojeten frrate：$\quad \mathrm{Sg}$ talte ligefom en $\mathfrak{D r a g e}$ ．＂ Dragen，bet forfe Sed i deme Forubfigelfes Rjode，forfulgte uop＝ harligt（Guds Menighed．Parderen，Der folger efter，bar ligelede en forfolgende Magt，fom i 1260 代ar plagede Srifti Difciple og Drcebte dem i Millibubiz．Wen tredje，der optreder paa Efuepladien，Duret med de to 5 orn，taler fom forftncounte og bifer fig faaledes af Wiertet at vare en Drage；thi＂af Sjertets Sverforighed tater
 da ggiaa fom de porige bere en forfolgende Magt；og（Brunden til， at nogen af dem nemee $\mathfrak{i}$ Forudfigelfen，er fimpelthen den，at de er forfolgende Magter．$S_{g}$ derfom de Forenede Stater er ben Magt， Der fremfitles ned dette Dir，der taler fom en $\operatorname{Drage}$ ，faa folger deraf，at bette Sand bil ubftede uretfrerdige Sove imod nogle af finte Underfanter med Forbud mod fri Religionspoelfe for dem．

Dette er et heller jaa ujandinnfigt et llofaid, fon man forit funde fnues. Bi man tomme ifu, at ben fore Micengde af Memutfene i de fibite Dage i de meft oplyfte Sande i en farlig nabnebrerbig (6arad fat vare luntue og henfalone til Berdafighed, fom Striften tybelig paapeger. Ee matt. 24: 12; 2 Tim. 3: 13; 2 Wet. 3: 3, 4; \{ut. 17: 26-30; 18: 8. Det er fra deres Side, at „alle, jom dil lene gudelig i firifus jefue, fal blive forfugte". 2 Iim. 3: 12. §ar Dette nogenfinde beret fan i den trifure Rirfez Sifitorie, fan bi not bente, at det enomu nere maa blive $\mathfrak{Z i l f a t b e t , ~ n a a r ~ B e r d e n ~ i ~ d e ~}$ fitofte Tage er lengit fjemet fra Gub, naar de bedite brides af eit falft Midjerfed, og de ugudelige finter faa onht ned $i$ Sundens og Htretfordighedens $\mathfrak{G f g r u m d}$, fom det er bem mulfgt.

Sat $\mathfrak{n u}$, at en fandan almindelig forfolgelfesanud opocffes, fom formeonte Efriftfteder tilfjendegiber, der vil blibe i de fiidte Dage, foad er da mere fanbinnligt, end at den antager ent vromet Stitfelfe og form? J wort Sand er follediljen $\mathfrak{Z o v}$. Sat, at Folfet $i$ fin fore gunimbelighed onffer at forme Sone mod dem, der $\mathfrak{G n l d e r}$ Rardomme, fom iffe modes bland folfet, foad bilde da bare
 form, og at Qobens Bogitav bled haanohcovet? Da bar matt jo


Fer er onfaa allerede Elementer forkaanden, der giber oberflodig
 paa oct politife Smraade golder paa at bane Beien for forber= belfe $i$ alle andre $\Re$ etninger. Den gjemtemprer alle $\mathfrak{B a r t i e r}$. Se blot de Mibler, man thr til for at fomme i (embeder: Befitfelfer, Svig og Forfalffninger. Man betrentife, lyorledez̆ vort Samfund borgerlig betjente弓. Stadig fommer der fuadame Ting for Syfet, fom overgaar felv den berfte frogt hoz dem, der for Tiden meft $\mathfrak{a f}$ alle Samfundzlazjer angite oner den beganede luret. Folfet ftaar for Fiben rent maalloft af Forfardelfe oner be Bebizlighener, der fremlogges for Sffentigheden angaaende Raadoenhed $i$ de $\mathfrak{h p i e r e}$ Siredfe. $\operatorname{Dg}$ Dog erflcerer mange indflydeliparige Menteffer, at $\mathfrak{B e r}=$ den holber paa at bebrea, og finger om, at nu fommer den gode $\mathfrak{I t}$.
 fig op fra Mortets 马idsaldre baager et affinefigt Uhure agtpaagi= bente for at gribe vort $\mathcal{L a n b s} \mathfrak{F r i f e d} i$ Struben. Det tranger fig op $\mathfrak{i}$ det nittende $\mathfrak{U a r b u m b r e d e s ~ M i d d a g , ~ i t t e ~ f o r ~ a t ~ m b e ~ g o d t ~ a f ~}$ Dete $\mathfrak{S y g} \mathfrak{o g}$ Frifed, men for at det ma tume undertryffe og for=
duntle jamme. Mabnet paa dette Uhyre er Satoliciamen, og Det far faftet fine robgriffe \$ine paa dette $\mathfrak{L a n d}$, beftemt paa at giøre det til et hjelpelwit Bytte. Satoliferne afgipr allerede Balget inogle ai bore ftorite $\mathfrak{B y e r}$, og De arbeider paa entyer mulig Maade for at fremme fine egne religiofe og politiffe Formaal. De har opnaaet en §nbflndelfe i ben Grad, at Wroteftanterne fun bed en mcegtig $\mathfrak{A n}=$ ftrengelie fan fore fine Sager igjentem, jaafnart den romerffe $\mathfrak{B e f t a n d b e l}$ af Samfundet forener fin Starke. Sg forderbede, fam= pittighedsiofe Wolitifere ftaar rede til at vige for deres forbringer bare for at fifre fig Deres Støtte til at fremme fine egne argjerrige Formaal. Fom er ryffet i Marfen med de nedrigite, mejt ficebne= foangre $\mathfrak{W e n f i g h e r}$ med den meft aarbaagne og utrattelige $れ d$ folden= hed og תraft. Det er beftemt til at fulle fitlle en bigtig Rolle $\mathfrak{i}$ vore *ommende $\mathfrak{B e j}$ berligheder; thi dette er netop Det $\mathfrak{D y r}$, fom $\mathfrak{D}$ bret med de to $\mathfrak{G o r n}$ ffal faa Sorben og dem, fom bor derpaa, til at til= bede, og for $\mathfrak{h n i z}$ Ditite det ffal giare fine underfurbe Iegn.

Sg feld i de proteftantiffe Mentgbeder er ber Det, fom truer med at fore til hpift alborlige Ulnter. KigDom, Stolthed, Egen= Kjerlighed, \&uit til Stade og Berdafighed i Manindelighed fojtrer en
 Ged. Men fremfor alt er det §roebbefjendelferne, fom binder bi ffuide fanfe fige har bundet - §irferne fom med Jernbaand. (5harles Beedfers berømte Sale om sroesbetiendelferne fitler hele Froteftantizmens ঞet fil unden Sirfen at fture fig felb og oberholde Sroen fom i demue berfeende farlig for frihed i Troeßjager. 5an figer:
"Bore bedife, yomagite og meft andogtige friftne foftrer $i$ fin Miote noget, fom engang inden lange bil bife fig at bare Dragens Yingel. De biger tilbage for etgoert haard Sro imod Troesbefjen= delfen med famme fine follelfe, fom de bellige fredre vilde have beget tilbage for et haardt Sob imod den figende acerefugt for Welgener og Martnrer, fom de felo nterede. . . . De proteftantife= evangeliffe Samfund har faaledes bumbet hoerandres jomber faabel fom fine egne, at man iffe fan blive Breobifant nogetftede uben at antage en $\mathfrak{B o g}$ til fornden $\mathfrak{B i b e l e n}$. . . . Det er iffe blot et $\mathfrak{T}$ anfe= foiter, naar jeg figer, at man bed den fafte Bedhangen bed Troes= regler nu begunder at ftenge Bibelen ube, ligefaa fiffert fom Mom giorde, mend paa en finere Maade."

Desforuden gar pi Spiritißmen, శrritænferiet, Socialiamen, den
frie Glffod og zagforeningerne, d. v. โ. Prrbeide imod Sapital, famt §ommunifterne, der allejammen bedjoldende fpreder fite (brundiæt=
 der birfede blandt folfet fom (bjoringamidoel lige forud for den ffrceffelige frauffe Жevolution 1783-1800. Memneftenaturen er den famme til alle Tider, og de famme Mariager bil fiffert not volde de famme Wirfninger.

Dette er noget af, hoad der allerede er i Birfiomfed; Dette er Den $\Re e t n i n g, ~ \mathfrak{h b o r i}$ Begibenfederne gaar. $\mathcal{S g}$ hbor meget longere maa de paa dente Maade ubvifle fig, forent et abbent Sriggiftig fra forfolgembe ₹olfeifarers Side mod dem, hniz enfoldige zafthengen bed Bibelen gipr deres merneffeffabte Teologi tilftamme, og hoiz gudelige Sebnet dømmer dereß ugudelige Bjerninger, itgentunde bilde finnes forbaufende eller urimefigt?
 itifler den Gjernitug, Thret med de to 以orn ffal ubfore, ftaar der, at "Det gipr ftore Tequ, faa det endog lader $\mathfrak{J i d}$ falde ned fra $\mathfrak{b i m =}$

 fom $\operatorname{Dyret}$ med de to $\mathfrak{y}$ orn fremftiller. Jngen nagter, at bi jo leber i Undernes $\mathfrak{I i d . ~ ( S e ~ B e m e r f n i n g e r n e ~ o b e r ~ T a n . ~ 1 2 : ~} 4$ angaembe de bidunderlige Ting, Butiden far ndrettet, og den Billedjanfing, fom fremfitiler nogle af de formemfte Seierbindinger paa Bidenfan bete of Spfindelfertes Smrade.)

Men deme Forubfigelfe opfnldes iffe it fore אundfabaftem= ffridt, Spdagelfer og Spfindelfer, der i bor $\mathfrak{I i d}$ frewer faadan Sp= marfiombed, af den Grumb, at de Iegn, boorom Brofetent taler, pieninnlig ftede $\mathfrak{i}$ bent 5enfigt at bedrage zolfet, fom ni fer af 14. $\mathfrak{B e} \mathfrak{s}: ~ „ S g$ det forforer Dem, fom bor paa §orben, for de Teguz Sfinio, fom det er det ginet at gipre for Dureta Mafon." Tette gipr Dhret med de to woun til ét med dent faffe Firofet $\mathfrak{i}$ \{ab. 19:20; thi denne falfe Wrofet er den Mant, fom giar Tegn for Snrets Yajnn, "med hoilfe fant hawde forfart dem, fom mootog Puret Marte, og jom tilbad beta Billede" - netop haad $\mathfrak{I n}$ net med de to
 Jegn virfes; thi Mab. 16: 13, 14 taler om Tjoules Mander, fom "gior Segn", og fom "gaar ud til Эorbens, ja bele Jorberigete Sintiger for at famle dem til Srigen paa (3uds, den Mimagtiges, Gin fore $\mathfrak{D a g}$ "; pg biafe Matber, fom gior Tegn, gaar ub af biafe

Magters Mumb, af gwilfe den ent netop er denne falffe $\mathfrak{P r o f e t}$, Duret med de to 5orn.

Mitafler eller צegn or af to Slaga, fande og falffe, netop ligefom wi har en fand Sriftus bg faffe Sirifti, fande og falfe ßro= feter, fande og falffe $\mathfrak{Y p o f t t e r}$. Bed et falfe Iegn forftaar bi ifte blot, haad der giber fig ud for et Tegn uben bog at bare det, men et nirfeligt $\mathfrak{F i b u m b e r , ~ e n ~ o b e r n a t u r l i g ~ U n d e r g j e r n i n g , ~ f r e m b r a g t ~ f o r ~}$ at ftadfofte falfe Waafande, for at bebrage Folfet eller for at faft= flan en Logn. Denne Magts Segn er nirfelige Undere, men be ub= fores jor at bebrage. Wrofetien figer iffe, at han bedrog folfet bed Sixelp af de Mndergjerninger, hau paajtod, ban funde gipre, eller fom han lod, fon om han giorbe, men - fom det $\mathfrak{b a r}$ gibet $\mathfrak{h a m} \mathfrak{a t g j o r e}$.

Bor Frelfer figer, idet ban barfler Begibenheder, der ffal ind= treffe netop for hant andet תomme: „shi falffe Siriftuper og falfee Brofeter ffal opftan og giore ftore regn og underlige (Gjerninger, fan embog de aboalgte fat forfores, om det bar muligt." Matt. 24: 24. Syer forudigeš atter Wibumbere $\mathfrak{i}$ bedragerff §enfigt, faa mogtige, at feld de ubualgte bil blive foriprte af dem, om det par muligt.

Gaaledes har bi da flere frorudfigelfer, der taler om Uobiflitgen af ent luberets Magt $\mathfrak{i}$ de fiofte Dage, der virker $\mathfrak{i}$ en hidtil ufjend og forbaujende (Grad i Bedragets og Bildfarelfens Эanteres̃j. Dent jordiffe Stat, hoormed den farlig fulde fan $i$ gorbindelfe, er den, fom fremfilles ned Daret med be to Sorn, den falfe ßrofet. Dent bitlende Saft, fom laa bagom det yore $\mathfrak{T e g n}$, fulfoe vare fatanifit - Diabelens gander. Srofetien frever en jaaban (sjernitg fom demte $\mathfrak{i}$ :merifa $\mathfrak{i}$ dente $\mathfrak{T i d}$. Ser $\mathfrak{b i}$ da noget fandant? $\mathcal{L a}$
 5abet! Tht Djabelen er nesftegen til eder, og han har ftor ßrede, fordi han bed, at hat fun har ent liden Iid." Forftum, D Jorb!
 Spagelfe ftaar ligeoberfor oz, faaledee fom Wrofeten barflede. Satan

 taiter et foregivet fimmelff Slor ober fit $\mathfrak{B r e r}$ 解 falder bet ©piritisme.

1. Barer da Spiritismen Mirete af djauilf Medbirten?
1) De Mander, fom meddeler fig, gior waftand paa at bare
 fifrer Bibelen os om，at de Dode indtil Spftandelfen er ganife ubirf＝
 at Kete Sjalens Birtjomled er ophort（Sal．146：4）；at alle 5jertets
 $\mathfrak{h}$ berfen er（Gjerning eller Tanfe eller Sumbfab eller Whtsom（Prox． 9：10）．Den Underretning derfor，fom fommer til os med \＆aafand om at bere fra vore booe Bemter，gior forbritg paa at bare，hoad bi ifølge（Suds Sto ded，den iffe er．Ment（3udes（fugle lyper iffe； derfor er dette iffe de gode（fugle．Dipebelfe Mamber derimod fyper； thi Dette er Deres（Bjerning，og dette er dgiaa de Attefter，de ved fin forfte Sptrceden bifer oz．

2）De $\mathfrak{D}$ eroomme，de frentitiller for os，ftaar ogiaa ftif imod $\mathfrak{B i b e l e n}$ ．De negter Gbud；de uregter \＆riftus；de nogter Forfonilt＝ gen，nagter Bibelen，neegter Snnden Silborelie og al Forftiel mellem 彐et og Uret，nagter 2（Egtepagtenz jellighed；og Derbed at de blander fine Sob med de reojomfte Bejpotelfer mod（Sud og hans Son，mod alt，hoad der er effeligt，godt og rent，giber be enthoer
 Trile．Sugen befover at fortefle $\mathrm{o}_{2}$ ，at diaje Iitg，fom fan aaben＝ $\mathfrak{l n j t}$ lares under 肘ligionens siappe og fottes bed obernaturlige Iegn for Son og Sorelfe，er andet end Satans Mefterberf．

2．Spiritismen foarer npie til öprubfigelfen，forjaabiot den gior．ftore Tegn og underlige Bjerninger．Bi fal blot newne fol＝ gende af dens mange Bibutione：Forfifellige sing er bleben flyttede fra Sted til Sted ded Manderne alent；yndig Mrafit er bleben frem＝ bragt uben menneffelig Medoirfen，med eller uben fanfige $\mathfrak{j n}$ Tru＝ menter；man har mange（Gtbempler paa，at folf birfelig er bleben $\mathfrak{G e l b r e d e d e ; ~ m a n g e ~ M e n m e f f e r ~ h a r ~ f e t ~ p a a , ~ a t ~ 2 l a n d e r n e ~ h a r ~ f o r t ~} \mathfrak{F o l t}$ giennem Quftert；Borde med flere Memeffer paa er bleben bragte til at foceve frit $\mathfrak{i}$ Quften；og entoefig har $\mathfrak{M a n d e r}$ fremftillet fig $\mathfrak{i}$ legentig Stiffelfe og talt med Indelig Stemme．

3．Spiritiảmen joarer til ほoruofigelfen，foriaadiot den har fin Sprindelfe $\mathfrak{i}$ of forenede Stater，idet Den fauledes fintter fine $\mathfrak{l n}=$ Dere til den Gierning，fom ubfare af $\mathfrak{D r r e t}$ med de to かorn．Den
 Familie i den fiote Del af Marts 1848 og furedte fig med utrolig §urtighed over hele Berben．§ December 1895 modtog $\mathfrak{F o r f a t t e r e n}$ af beme $\mathfrak{B o g}$ et $\mathfrak{B r e d}$ fra en fremfanembe Spiritift，fom paaftod，

 om dem，Der $\mathfrak{G a v o d}$ fluttet fig til Spiritigmen：
 er ber mu blandt dem mange brititanende og talentiulbe folf，Dof＝ torer，retatcerde，geiftlige $\mathfrak{i}$ fort $\mathfrak{Z n t a l}$ ，en proteftantifl $\mathfrak{B i f f o p}$ ，den larde pag gaterbcerdige Wrafident bed et Uniberfitet，Dommere ded pore hotere $\mathfrak{D o m f t o l e , ~ S o n g r e a ̆ m e d e m m e r , ~ u b e n t a n d f e ~ G e j a n d t e r ~ o g ~}$ $\mathfrak{M a n d}$ ，der tioligere har fiboet i de Fonenede Stater弓 Senat．＂

Disfe Srd bled nedfreme for mange Uar fiben；og fra ben Tid af gg indtil mu har Mandernes $\mathfrak{A r b e} \boldsymbol{i d e}$ ftadig gact frem og fpredt fig blandt alle Strender．
（En af Grambene til，at det mu er banffeligt at faa Rebe paa
 mere fremragende og aytuerdige blandt Qarens $\mathfrak{z i f f a n g e r e ~ f o g e r ~ a t ~}$ ffjule det forbarvelige og imbralfe ved dette Syftem，der tilforn har beret jaa fremtradende，og ifprer det et friftent $\mathbb{R}$ ladebon．§gerbed fiffer de fig paa fafles Grund med en Mangod Menighebzlemmer， faa at der i Birfeligheden ingen foritiel er meflem dem undagen $i$ Pannet．

 $\mathfrak{H}$ el§itanden，fom giemem ©piritimen har fogt Raad med §eninn til deres Mfiferer effer begumfiget og ftattet den，i foad den ipger at ubrette．Saaledes ftaar den $\mathfrak{i}$ Begreb med at opfylie $\mathfrak{M a b}$ ．16： 14 og famle follene til אirigen paa hin ben fore Dag．
 en Stumb til，fom det har bceret brebet，og fom det enomu brides， hoad bil bi da iffe fe for oz！（ffter at have jet faa meget fuldobr＝ det fan di iffe brage bs tilbage og axgte Reftem．Derfor venter vi at fe，at bette fibfte ftore underbirfende Bedrageri videre ubvitlẻ， indtil det fulobyroes，der i ßrofeten（Eliaz＇Dage giald fom Prove mellen jefowah og Baal，－nemlig at Sib nedfaldes fra Simlen til Sorben，faa folf fer derpaa．Da fommer Morfet Magters §erre og dent friftelfens Stumb，fom fat fomme ober hele Jorderiget for at frifte dem，fom bor paa Jorben．⿹勹ab．3：10．Bedrageriets ftrerfe Stromibitbel bil on ribe alle løe fra fin Mnferplabs，med Undtagelfe af dem，der iffe lader fig bedrage－Gubs ubvalgte．

Sg entmu fober Berden rolig，medenis Satan med Eynets 5ur＝

 for at vaffe Beroen op og giore Menigheden opmartion pan den Fare, bt foceer i , - det er paa Tide at hwert cerligt Sjerte lerer, at den enefte fifre Beffattelfe mod dette fore Bedrag, hoiz begnn= Dende, ia langt fremffredne $\mathfrak{U r b e i} d e$ bi allerebe fer for vore Dilue, beftaar deri, at man gipr Guds uforanderlige Droz Sandhed fil fit Sfjold og Barge.
11. Eft Bilfedefor $\mathfrak{D y g e t}$. - Maie forbundet med digfe Undergjerninger er bette, at ber opreifes et Billede for $\operatorname{Dyret}$. Bro=
 dem, fom bor paa Jorden, for de Zegne Sfuld, fom det er Det ginet at gipre for Dyret弓 $2 \mathfrak{H a j n n}$, toet det figer til dem, fom bor paa Sorden, at de fat gipre et Billede for bet Wyr, fom har Saar af Sucrbet $\mathfrak{g}$ dog er blebet lebende." Det Bedrag, fom phedes bed Undergjerningerne, Gereder Beien for delt Fwielighed, hoormed man eftentommer $\mathfrak{F}$ orlangendet $\mathfrak{m}$ at reife et $\mathfrak{B i l l e d e}$ for $\mathfrak{D y r e t}$.
 net, maa bi forft foritaa, hoad Babebafent felb er. Dyrets fulbe Hobifling eller Sprettelien af det pabelige Doergerredpmme ffriber fig fra 538, ba Juftinians $\mathfrak{D o b}$ traodte ifraft, der giorde ßaben
 der fad inde med borgerlig ©tatamagt, et תirfejamiund, fom fande Mundighed til at ftraffe alle anderledes trentende bed at fratage dem

 famfund ubruftet med fignende Magt. 5borledes fan et faadant Billede reifes i dette Rand? Sat blot, at bort Sande protefantiffe Menigheder fit Magt til at Domme og ftraffe Rjeettere, Magt til at

 be Dage, da det jealtede pg baltede efter Befag?

Man fan indbende, at medens Babefirten forfoldsbis bar en
 ftemmelfe, tyor bet giaidt at indfficerpe bigife Qarejotninger, er ben proteftantiffe Sirle jaa fplittet, at oen iffe fan blive enig om, 教ilfen Sare man $i$ det enfelte fal opforbre folfet til at underftotte. Sbaret bliber: Der er bige Ting, fom er falle og tilfrafferige fom Brumblag for Sambirfen. Som de fornempte bland dizfe fan nabnez $\mathbb{Z a r e n}$
om de dodes Bebidithedstilitand og Gjayens Mdpdelighed, der jo paa en (Gand er Spiritiamens (Grundbold og Sberbngning, og tillige Baren om, at Mgens forfte Wag er be Sriftnes Sabbat.

Sret $\mathfrak{n u}$, at disje Menigheder banner en firfelig Samfunde $=$ orben, - feet, at Fegjeringen fotter Rodiggedens Segl paa en jaa= Dan Droen og giber ben Magt (en Magt, jom tife faaes, forend Regjeringen giber dent til at paatoinge zolfet de $\mathfrak{E x r e j}$ (ntninger, fom de forfetellige Sefter alle jom en tan antage fom (Grundlaget for ent Forening, hoad har pi faa i Birfeligheden? Jo, netop haad $\mathfrak{F r o x}$ fetien nubner, - et Billede for bet panelige Dyr, fom Dyret med de to 5 gon $\mathfrak{h a x}$ gibet Sib, givet det at tale og gandle med $\mathfrak{F a}$ elde.
ofindez der da vixtelig nogen $\mathfrak{G}$ atyoning fil en faaban $\mathfrak{B e b}$ = gelfe? J̌a! Det afmindelige Sparasmand om en forflagen Forening $\mathfrak{a f}$ alle $\Omega$ irferne fretter netop $\mathfrak{n u}$ ben religipie Berden $\mathfrak{i}$ et fort Rore.


"Saaledes damtes de evangelife=proteftantifte תirfefamfunds Wreftefano hele riden iffe blot under et frngtefigt Tryf af blot og bar Menneffefrigt, men de leber, bebreger fig og aander ten $\mathfrak{i}$ Bund $\mathfrak{o g}$ Grumb forbarbet Tingenes Tilfand, idet de bper Sime ftiller Grav til alt det labere $i$ fit Beefen for at onjife Sandheden ned og brie Bince for frafaldets Magt. War det iffe jaaledes, bet git $t$ Rom? Sever iffe bi łoms Bid op igjen? Sg hbad fer bi ba lige foran os? Jo, nof et almindeligt Sitremode, not et ßerdentifor= buto, en evangeliff Wagtflutuing og en almindelig Troezbetijendelfe for hele Berben!"

The Banner of Light for 30. Juli 1864 jagoe:
„Fbr eller fentere bil der ubfolde fig et Syitem, fom omflutter paa en (bant Sirle og Stat; tht begge sammaal bor vare et og det famme."
$\Im$ Mart 1870 fagde $\mathfrak{B l a b e t}$ The Church Advocate $\mathfrak{i}$ Unledning
 Der for Tiden ftaar paa Dagiorbenen: "Der er fifterlig en bemmelia
 en ner Fremtid."
(En 5x. 5aben jagde for nogle $\mathfrak{Z}$ ar fiden it en Tale i Men Yorf:
, Jeg for min Del benter at fe den Dag, ba en Suther ftaar frem i wort $\mathcal{L a n d}$ og grunder en ftor amerifanfotatolff firfe iftedetion en ftor romerfiffatolff Sirfe og lerer Folf, at man fan vere gode

Satolifer uben at lyde en Ypperftepreft finfides Mtlanteryabet." Med det Maal for Die at fremme en jaadan Forening eller rettere Sammenflutning af $\Omega$ inferne ter, og tillige giber mange offentlige Talere Sagen fin Statte. Der er alle Segn paa, at mant inden lange faar fe en faadan $\Omega$ irfe, der Dog iffe vil reife fig bed en Zuthers Medoirfen, nei, frarere bed $\mathfrak{B i}$ fringen af den famme $\mathfrak{H a n d}$, Der befjolede en Gernamdo Munez eller en Torquemada. Maar Defte ffer, Da fulbabrbes nof bet Dro af For= ubfigelfen om, at Billedet reifen. Foriaabidt ogiaa de Forenede Stater er bet enefte $\mathfrak{E a n d}$, foor en fandan Bevegelfe fan bentes, og Sagernes Movifling $\mathfrak{n t}$ her aaberbart gaar $\mathfrak{i}$ Metning af et faa= dant llofald, faa bioner dette end ftcerfere om, at Bropetien maa gialide bette Qand.
12. Dureta Marfe. - Duret med De to 5orn pantvinger
 tre virfende §refter for 0 , fom pi for at undgaa forniring om= hnggelig maa fitlle fra foerandre:

1) $\mathfrak{L}$ et pabelige $\mathfrak{D y r}$. Demne Magt betegnes fom "Dyret", "Det Forfte $\mathfrak{D y r}$ ", "Det $\mathfrak{D y r}$, fom fif Saar af Surerbet og Dog lebede", „Det forfte Dur, hoia ondelige Saar bleb legt". Male diaje MDtryt giatber ent og famme Magt og fentuber til Pabemagten, oberalt honr De paatreffes i derut forubfigelfe.
2) Duret med de to §orn. (Efter at det forft er indiort i Sap. 13: 11, optreeder Det hele Forubfigelfen igjemem under Stedordet det, og boor dette Stedord findes lige ned til 17. Wers (fanffe med Undtagelfe af 16 . Bera, hoor det muligens gielioer $\mathfrak{B i l l e d e t}$ ), henty= Der det fadig til $\mathfrak{D y r e t}$ med de to Sorn.
3) Dureta Billede. Dette faldes foer (Sang (undtagen mulignis
 fammenblande det med nogen anden birfende תixaft.

De Billedet tillagte $\mathfrak{y}$ andinger er at fumne tale og tiltpinge fig Iilbedelfe under Dodjfraf. Dette er ogfan det entefte Baalwa, Forubfigelfen newner fom jat igjentem under Dobjftaf.

Darets Mrarle pantainges ned $\mathfrak{I y r e t}$ med de to Worn enten birefte eller giemem $\mathfrak{B i l l e d e t}$. Ten Straf, der folger med at und= flaa fig for at modage bette Merrfe, er, at man forfpilder alle fine

 Tilbedelfe og mod $\mathfrak{A n t a g e l f e n}$ af dets Marfe abwarer den tredje
（Engel i fit ßuoffab i $\mathfrak{A l a b}$ ．14：9－12 paa en ligif indtrangende og aloorajuid Maade．

Det，Der ffal tomme，og fom di ifdlge forubfigelfen ffal trade op imod，er altian memeffelige $\mathfrak{A n o r o n i n g e r}$ efter $\mathfrak{J n d f y d e l j e ~ o g ~}$ under $\mathcal{L e d e l f e}$ af $\mathfrak{D r a g e n s}$ Mand．Disfe Mnoroninger fordrer，at man ffal giøre noget，der i Birfeligheden er det famme fom at til＝ bede en frafaiden religipe Magt og modtage dens Marfe．Maxger man at giøre Dette，forjpilider man fit Ret til Borgerftab og bliber lobløs i Zandet．Man maa altjaa giøre，buad der forbres̆，tilbede Dyrets $\mathfrak{B i l l e d e}$ ，eller ogiaa har man forfpirbt fin Ret til at lebe． Baa den anden Side fender Gud os et Budfab，fom man fer af解b．14：9－12，en liden Stund for den frogtelige Trangielstio fommer，idet ban erflerer，at enboer，der gipr noget af alt Dette，
 Fortornelfes Safk．Den，ber oxegrer fig ped at foie den jordiffe Magt $t$ dens Forlangender，ubiatter fig for den frengefte Straffe＝ bom，et memmefeligt bふ¢ent fan paafore et andet；medens den，der giver efter，wofetter fig for den frygteltgfte Bredegtrufel，fom findes
 Menneffer，fana afgiores af den nuverende Elagt under det ftorefefte Tryt fra begge Sider，fom nogenfinde nogen Slagt er bleben ubfat for．

Whrets og detz Billedes Tilbedelie，og at man antager dets Marle，maa vare noget，hoori ber ligger den ftorjte Fornœermelfe mod Gud，man fan toufe fig，fiben ben fan medfalde en faa ftrena Bredegidom．Dette er noget，der，jom allerede vift，finder Sted i de fitofte Dage；og da（Gud ifit Sro har givet os overflooige Bioneg＝ burd om Siben，naau be fiofte Dage er，faa ingen behober at labe fig obertife af 万ुerrenz Dag fom af en Tyo，faa maa han ogiaa
 det sil fige，at man antager Dyrets Mrerke，en 5anding，fom han já ficertt bar forbomt，for at man tan undga ben frogtelige Straf＝ fedom，der fan fieftert bil følge paa benne（3jerning．（Gud leger iffe faatedes med menneffelige zorlyabninger og et Menneffea Sficebne， at $\mathfrak{h a n}$ forfunder Den frygteligfte $\mathfrak{D o m}$ ober et Memneffea Eynd og faa gipr Det umuligt at faa Rede paa，ybori denne ©mo bejtaar， faa di intet Midoel far，hoormed bi fan barge oa imod den．
$\mathfrak{B i}$ bør derfor nøie underfoge dette vigtige Sparginaal：5yab er Dorets Marfe？Det billedlige Uotrof＂et Marte＂er laant fra
en gammel Scobane. $\mathcal{J} \mathfrak{B b}$. III af fin Dissertations on the Prophecies, S. 241, figer Biffop Memton: „Bland Olitidens Folf var det almindefigt, at Tjenerne marfedes med fin berrea Marfe, Sol= daterte med fin (bemerals, og de, der onrfede en eller anden jorlig (5ubdom, med netop deme (5ubdoms Mrarfe. Disje Mrater indtryt=
 en Slagz Billedfifift efler ogiaa Nabnet i almindelige Bogitabtraf eller ogian Mabnet omfat $\mathfrak{i}$ Taltegn, alt efter bens $\mathbb{D}$ iffe, fom paatrofte Martet. "
§ fif Barf Connection, BD. II, S. 78, figer Mribeaux, at Ptolemceus Filopater befalede, at alle de Jober, der fogte om æet til at lade fig indegue fom Borgere $t$ Aferandria, under Domptraf med et gloende Jern ffulde martes med Billedet af et Bedbendblad, hans (bud Bactur' tegn.

Det Drb, Der $\mathfrak{i}$ foreliggende $\mathfrak{F}$ prubfigelfe benttee for $\mathfrak{I e g n}$, er $\chi^{\alpha} \rho a \gamma \mu a$ (charagma), jom betnoer „et indgravet, indhugget Micerte, $\mathfrak{i n d f f a a r e t ~ e f l e r ~ p a a t r y f t i . ~ S e t ~ f o r e f o m m e r ~ n i ~ ( S a n g e ~} \mathfrak{i}$ bet nye Ieftamente $\mathfrak{n g}$ gielder med en enfelt Undagelie (9itp. (bj. 17: 29) Gper bang Inrets Mrerfe. Wi maa naturligbis iffe forftaa det jaa, at der i denne findbilledlige Forubfigelfe menee et uboortes Micrle; men den Smitandighed, at der $\mathfrak{i}$ Sldtiden brugtes et faabant Marfe, benuttes fom et Biflede til Betegnelie af noget nift, Der til Fuloburdelie af ncrbærende forndigelfe ffal ffe. Sg af den Maade, $\mathfrak{H b o r p a a} \mathfrak{M c c r t e t}$ fordum bogitabelig anbendtes, larer man noget $\mathfrak{m m}$, $\mathfrak{i}$ fuiffen Mening Det benyttes $\mathfrak{i}$ forubfigelfen; thi der man findes en eller amben Sighed mellen Tegnet og det betegnebe. Det ubborte马 Mrerfe angab, at Den, fom bar Det, bar bens Ijener, hbem Marfet tilhorte; han anerfjende hans Magt og Mandighed eller lovede ham Iroffab og Endtghed. Eaaledes maa da Dnteta eller Wavebcelbets Marfe bare en 5anding eller en Befjentiffe, hoorbed denne Magts Myndighed anertjendes; men hoiffen?

Man maa naturligniz joge Marfet blandt nogle af Babebelbets frerlige ßjjendemœrfer. Dantiel figer, idet han beffriver demme Magt under det fille §ornz Sindbillede, at ben forer Srig intod §erren, plager den 5pteftes hellige og tager fig for at foranbre Tider og Qob. Brojeten forflarer fig noiere desangaaende: „fan ffal twnte

 Sro ved at tyoe det om menneffelige Qobe og lade ham fige: „§an
 tante paa at foranbre memeffelig $\mathcal{R o b} .{ }^{\text {. }}$ Zad bet derimod girelde

 ftes Tider $\mathfrak{o g} \mathfrak{Z o v}, "$ - fe, da er alt rimeligt og let forftaaceligt. Det hebraiffe $\mathfrak{D r d}$ (dath) betyoer $\mathfrak{L o w}$; og Septuaginta (De 70 $\mathfrak{F}$ ortolfere) bruger vòmos (nomos) $\mathfrak{i}$ (Ental, Det er: Sob . Dette leber Tanfen figefrem hen paa budz Rob. Savebwient har giort mere end blot at "trente paa" at forandre menneffelige Rove; bet bar for= andret bem efter eget Tyffe. Det bar tilintetgiont Befalinger fra Songer og Seifere og fritaget Mnderjantter fra deres sudighed mod
 gender $\mathfrak{g}$ gar bragt 5erffere til pad bent allerybmygte Mande at falde tilfobe. Dog ftuer ねrofeten enomu farre og formafteligere Sandinger end diafe. Wan jer, at bemte Magt frreber efter at gipre noget, fom den iffe fumbe giore, men blot tumbe forigge paa at gipre, moget fon intet Memtefe eller noget memeffeligt Forbumo nogenfinde fan ubrette, nemlig at foramore ben §giefteß Son. Som Dette ihu, meentr bi mu hentifer til et Bibnes̈bnto af en anden af de hellige zorfattere netop anganende bette $\$$ buntt.
§ 2 Thesi. 2 taler ßaulus om janme Magt $\mathfrak{g g}$ befriver ben
 Tempel [Menigheden] fom (But" og ,ophpier fig ower alt, had der faldes (5ud eller heligt". Jialge dette fatter Baben fig op jom ben entefte, hele Menigheden ftal benbende fig til for at erhorde Bemun= digelfe iftedetfor til (5ut. Wi vil bede Qeperen noie at grande paa det Spargamaat, boorledez han bel fan ophøie fig ober (8) (Bjenneming hele Rreffen af memeffelige Minflag, tag felo de fibrite amfrengelfer $\mathfrak{i}$ Betragtning og fig faa: efter hbilfen Blan, bed gbiffet Sfridt og grundet paa hoilfen Baatand fumbe denne Magtraner ophpte fig ober © Gud? San funde gierne indftifte faa mange ©ere= monier, han vilde, gjente foreffibe en hoilfenfombelit Iilbedelfegform, gierne bife al den Magt og Mnndighed tiffue, han fandt for goot,
 tage $\mathfrak{h e n i n n ~ t i l}$ fremfor han, faalonge biloe fan iffe vare o ver (5ud. San tunde gierne ubjede en $\mathfrak{Z o b}$ og lare $\mathfrak{F o l f}$, at det var
 viloe $\mathfrak{G a n}$ fut giore fig lige med (Sud. Men han fal gipre mere end dette; han ffal forigge paa at have fig over (bud. 5an maa ber=
 Sydighed mod fit Zob fremfor (Sudz. Der er ingen anden Bej $\mathfrak{m u =}$ lig, ad hoiffen han fan tomme $\mathfrak{i}$ den Stilling, Wrofeten pappeger. Men at giore dette bilde ligefrem vare at foranore (Subs $200 ; \mathrm{og}$ tan han faa folfet til at antage denne forandrede Row iftedetfor ben
 ren. $S_{g}$ det er netop bette, Damid jagbe, of gan futde tanfe paa at giøre.
 efter Brofetens Dro, ber iffe fan flaa fejt; og namr Dette fer, hond $\mathfrak{H a r}$ fan Berden? Yo, to Qove, ber trever Sudighed, den ene Budz Eon, faaledes fom han oprindelig har labet dent woga, faaledes fom den $i$ et og alt tubeholder hana Bilje og ubtrofter hans Srab lige= oberfor hana fornuftige Slabninger, ben anden en forambet llogabe af famme 200, ubfcroiget af den romerife ßabe fom UDtrut for $\mathfrak{b a n s} \mathfrak{B i t j e}$. 5borledes ffal man da afgiøre, hbiffen af desje to
 Ender de (Sude Sob, faaledes fom han har givet den, faa tilbeder og Yyder de (Bud; holder de Soven, fanledez jom den er forandret af Wabebeldet, faa tilbeber be denne Magt. Men bidere: Mrofeten figer
 oprette en gamfe anden; Dette bilde iffe beere at forandre Soven, men ligefrem at give en $\mathfrak{m y}$ Qob. San futbe forigge at foretage en $\mathfrak{F o r}=$
 der $\mathfrak{E o m m e r}$ fra Faben, upiagtig er hinanden lige, fraregnet den $\mathfrak{F}$ or= anoring, Baben har foretaget $\mathfrak{i}$ gin. De bar mange $\mathfrak{Z i n g ~ t i f f e f l e z ; ~}$ men ingen af de Bud, de Gar tilfaflleg, tan ftille den, ber tilbeder den ene af bem, fra ben, der tilbeber ben anden. ⿹\zh26iz Guds $\mathfrak{Z o d}$ figer: „Du• fal iffe flaa iljel," og Soben iom gibet af Baben figer Det famme, fan ingen fige, fordi en oberholoer dette Bud, foorbidt hant vil lyde ©bud mere end Faben eller $\mathfrak{P a b e n}$ mere end (bud. Men berfom et Bud er bleden forandret, da bliver den, der holder Bubet faaledes, fom Gud oprindeltg far givet bet, derbed fjenot fom en, der tilbeder ©ud, medens den, der golder det faaledea, fom det er forandret, Derved betegnes fom den, Der folger Den Magt, der foretog Forandringen. ßaa anden Maade fan man iffe ffelne be to $\operatorname{Sla} \mathfrak{j}$ jer $\mathfrak{a f}$ §ilbedere fra hinamben. Denne Slutning mad entber oprigtig Sjal fige er ret; men heri har bi Sbaret paa obenumonte Spargâmaal: Soba er $\mathfrak{D y r e t a} \mathfrak{M r e r f e}$ ? $\mathfrak{o g}$ Sbaret er dette; Duret马

[^27]Marke er ben $\mathfrak{F}$ orandring, Daret har foringt at foretage $i$ (5udz Qov .

Mu fpørgeß Der: 5aad er denne Forandring? Med (Gudz Rod mener bi den moralffe $\mathfrak{Q o b}$, den enefte $\mathfrak{L o v} \mathfrak{i}$ Berdensaftet, der er uforanderlig og ebigt bindende for alle, den $\mathfrak{Z o b}$, hoorom Webjter figer, idet gan forflarer llotryftet oberengitemmende med den Betnd= nting, hoori det noften overalt og af alle inden Siriftenheden benytteß: "Den moralfe $\mathfrak{Z o v}$ indefoldes $i$ en $\mathfrak{D o b e d j u m ~ i d e ~ t i ~ B u d o r d , ~ f f r e b n e ~}$ med Guda Finger paa to Stentabler og gione Mojez paa Sinai Wjerg."
$\mathfrak{B i l}$ man nu fammentigne de fi $\mathfrak{B u b}$, faleders fom de findes $i$ Den romerfifitatoffe Satefizme, med Budene, jauledes fom de findez i Bibelen, vil man i Ratetiamen (be Tele af famme, man forlig forbrer ftal lares) fe, at det andet Bud er ubeladt, at dat tiende er delt i to for at fylde det $\mathfrak{y}$, der fremfommer, naar man udelader det andet, og for at beholde \{allet ti, og at det fieroe Bud (efter Deres Dpregning det tredje) ffal. forpligte en til at helligbotoe Spn= dagen fom Sabbat jamt foreffribe, at man fat bruge denne $\mathfrak{D a g}$
 gldefige $\mathfrak{B g}$ ger. 5er finde马 der flere Mfdigelfer fra de ti Budord, faatedee fom de ftaar i Bibelen. Men hyilfen Foranbring er vel Den Qobanoring, hoorom Brofetien taler. Iages de fanffe alle med i bemte Foranoring? Man huffe paa, at gan ifølge forubfigelfen Ffulde tatie paa at forandre Sider og Qob. Datte bil antyde, at ber er $\mathfrak{B l a n}$ gg Beregning med $\mathfrak{i}$ Spillet, Guilfet fommer $i$ Betragtuing i den omfandede Frorandring. Nu mener אatoliferne med $\mathfrak{y e n i n n}$ til det berettigede i at udelade det andet Bud, at det allerede ligger $i$ det forfte og derfor iffe bor tages fom et frerfitt Bud; og ligeoverfor bet tiende paafaar be, at der findes en faa be= tydelig Begreb̧forffel, at her maa vare to Bud; be giør da det at begixere fin $\mathfrak{R o f t e 马} \mathfrak{S u f t r u}$ til bet niembe $\mathfrak{B u D}$ og det at begicere det, fom harer haun til, til bet tiende.
$\mathfrak{J}$ alt dette paaftaar de, at de giengiver $\mathfrak{B u b e n t}$ natagtig faa= ledes, fom Gud bilde, de faldo opfattes, faa at bi tfle fan betegne disfe gorandringer fom planmasfige, tilitgtede forandorin= ger, om ot end maa betragte dem fom Bildfarelfer i Thoningen af Budene. Dog iffe faa med det fierde $\mathfrak{B u b}$ ! $\mathfrak{A}$ (ngaaende Dette paa= ftana de iffe, at beres (Sjenaivelfe er fom ben af Cbud gibne. De tiltager fig ubtrnftelig Fet til at gipre en foranbring fer og paa=
ftaar, at Sirfen har æet til at foretage en faadan forandring. Dette bil tlart fremgaa af nogle Sro fra lebende fatolife Barter. Jo en fatolfi sffganding, faldet Treatise of Thirty Controversies, ftaar ber:
"(buds Drd figer, at Den fupende Dag fan vere Sabbat for §erren $\mathfrak{o g}$ holdes hellig. $\mathfrak{Z}$ [ßroteftanter] forandrer bette ubell noget Sfriftorbe Bemyndigelfe til ligenz forite $\mathfrak{D a g}$, dertil berettigede alente bed bore $\mathfrak{T r a b i t i o n e r}$. Flere engelfe $\mathfrak{B u r i t a n e r e ~ i n d w e n b e r ~ m o d ~ d e t t e , ~}$ at ben forfte $\mathfrak{D a g}$ belligholdelfe berettiges af Sfriften, hoor der
 Raar be antorer diģfe Steder, har de da iffe fpundet en fin Traad?

 Grumb til at le os haanligt wo; thi hoor ftanr bet vel firebet, at Dette bar Sabbatabage, ba Samlinger fom naente holdtes? (Eller boor ftaar ber noget Buo om, at man altid fat holde bem? Efller -- og bette er Summen af bet hele - hoor ftaar der noget $\mathfrak{B a a}=$ bud om, at den forfte Dags belligholdelfe fulbe trobe iftedetfor den
 at den ffulde helligholdes til evig Iid? Nej, Der ftaar iffe noget af alt Dette $t$ (5ude fifreme Dro."
$\mathcal{S}$ Catechism of the Christian Religion, af Steplen Seenan (Bofton, Patriif Donahue, 1857), Side 206, finber man folgende Sparg $\mathfrak{m a n l}$ og Suar $\mathfrak{i} \mathfrak{Y n t e d n i n g ~ a f ~ t r e d j e ~ ( f j e r d e ) ~} \mathfrak{B u b}$ :
"Sp.: Suad befaler Gud $\mathfrak{i}$ Dette Wud?
"Sv.: நan befaler, at pi paa en farlig Maabe fal helligholde ben Dag, paa foillen han ybilede efter fin Slabergjerning.
„Sp.: 5villen $\mathfrak{D a g}$ er Dente §oiledag?
"Sb.: Itgens fapende Dag, Quroag; thi i fets Dage fabte ban

, Sp.: Ere bet altfaa Rordagen, bt bar helligholioe for at ablybe (5udg Mnoroning?
"So.: $\mathcal{F}$ den gantle $\mathfrak{Z o v a s}$ Iid bar Borbagen den $\mathfrak{I a g}$, fom
 bnttede Sirfen \&aroag med Spndag, faa bi millitgholder den forfte, iffe ben fubende $\mathfrak{T}$ ag. Snndagen ftaar for og er mu Serrens $\mathfrak{D a g} .{ }^{\prime \prime}$
$\mathfrak{F}$ Catholic Christian Instructed ( $\ddagger$. Y. Sienedy, New Yorf, 1884), Sibe 202, ftaar Der:
„Sp．：⿹bad har man at bolde fig til，naar man helligholder Spndagen fremfor den gamie Sabbat，Qproagen？
 ne fra $\mathfrak{A p o f t l e r n e 马 ̉ ~} \mathfrak{D a g e}$ ．
„Sp．：Byder da Striften nogetfteßz，at Spnoagen ftal hellig＝ holdes fom Sabbat？
„So．：Striften paalogger os at hore Menigheden（Matt．18： 17；Ruf．10：16）og at holde fajt bed ⿹勹poftlernes Traditioner（2 §hesi．2：15）；men Sfriften ncenner iffe forlig denne Sabbatent Foranoring．＂
§ The Doctrinal Catechism（Senedy，Nem Y）orf），Side 174， findes yberligere $\mathfrak{B i b n e 马 ื b n r d ~ i ~ f a m m e ~ \Re e t n i n g : ~}$
＂Sp．：5ar man nogen anden Maade，hoorpaa man $\mathfrak{t a n}$ be＝

„So．：Sm den iffe habde en faadan Magt，funde den iffe have gjort，fyad alle Froteftanter famftemmer med den $\mathfrak{i}$－Den lunde iffe fabe fat Sondagens belligholdelje，den forfte $\mathfrak{U g}$ gedag̉，iftedetfor Qproagens hefligitldelfe，den fnoende $\mathfrak{D a g a , ~ e n ~ F o r a n d r i n g , ~ f o m ~}$ Den hellige Sfrift iffe hjemler．＂
$\Im$ Abridgement of Christian Doctrine，（ ©．58，findes ¡plgende ßionegunt ：
„Sp．：§borlede૬ bebifer Du，at §irfen har Magt til at paa＝ byde jefter og welligdage？
＂Sb．：Jo，netop derbed，at Eabbaten er bleben ombnttet med Spndagen，hbilfet Wroteitanterne gaar med paa．De fommer Derfor $\mathfrak{i}$ en grumbig Selbuddfigelfe，naar de frengt feirer Spndagen，men iffe oberholder de flefte andre af famme ßirfe paabudte Fefter．
＂Sp．：5uvorlede bevifer Du Det？
„So．：Jo，de folder Spmbagen og erfjender derbed Sirfens Fet til at anorome feftoage og foreffribe，hbad der er og iffe er Snnd．＂

Sg endelig har Den forrige Srforber＝ßaccafauteus i be frie $\AA \mathfrak{I n t}=$
 ＂UDforbring＂til alle irffe ßroteftanter－en Moforbring，der pagier ligeja goot for $\mathfrak{A}$ merifa fom for $\mathfrak{F r l a n d}$ ．§an figer：
＂J̌eg ubforbrer Derfor hritidelig de irffe Wroteftanter til med flare Slriftpteder at bebife folgende angaaende ens ßligt til at hellig＝ holde den friftne Sabbat：1）at Sififne bar 200 til at arbetbe paa Sordag，ben gantle fubende $\mathfrak{D a g}$ ；2）at de er forpligtede til at gellig＝
$\mathfrak{h o l b e}$ den forite $\mathfrak{D} a g$, nemlig Søndag; 3) at de iffe er forpligtede til at holde ben favende Dag."

Dette er, hoad Babemagten paaftaar at gabe giort med §eninn til bet fierde Bub. Satoliferne erfjender aabent og Elart, at Der ingen Sfriftbembndigelfe findea for Den forandring, of har foretaget, men at den Gelt og holdent hbiler paa Sitfens Magtubdommenhed; og jom et Iegn eller Mrarfe pan ふirfens Mnndighed i deme Ret= ning fremfolder de dette, at de farforandret $\mathfrak{y}$ biledagen
 Magt $\mathfrak{i}$ faa 5empende.*)
"Men," figer en, „jeg antog, at Mirifus forandrede Sabbater." §a mange antager bet, og dette er ganfe naturligt; thit faaledes er man oplert. Medenz pi Derfor iffe fan foxbe nogen Foropmmelies= Dom over nogen for en faaban $\mathfrak{Z r o}$, maa bi bog give bem $\mathfrak{a t}$ forftaa,
 derfor minde faabanne om, at ifalge Forndigeffen fulde den enefte Froranoring, Der nogenfinde foretoges it bubs $\mathfrak{Z o b}$, ibarffiottes af det
 そurandring, fom er bleben foretagen $\mathfrak{i}$ Den, er ©abbatent foran= oring. Foretog nu תriftus Demne zoranoring, fan giorbe fan den gubsbefpottende Magta ©jerning, hoorom baade Daniel og Paulue taler, - en Slutning frel not til at bribe alle Rriftme bort fra en $\mathfrak{Z n}$ fifuelfe, jom forer bertil.

Sobrfor fifuloe obergobedet nogen joge at bebife, at Sriftus for= andrede Sabbaten? Den, fom Det gixr, gior noget, Gan iffe fanr Iaf for. Waben bil iffe taffe ham; thi derjom bet benifes, at $\mathfrak{F r i}=$ ftus giorbe dente Foranoring, Da beroueg ßaben Pantet paa fin Magt og Bemprdigeffe. Jngen ret oplyit Frotefant bil taffe ham; thi lyffes det $\mathfrak{h a m}$, bebifer han fun, at Babebceldet iffe har giort,
 $\mathfrak{B r o f e t i e n t ~ h a r ~ f l a a e t ~ f e i l , ~ o g ~ a t ~ m a n ~ i f f e ~ t a n ~ l i d e ~ p a a ~ S f r i f t e n . ~}$ Mei, bet er not bebft, at Sagent ftaar faalebes, fom Brofetien har ftillet ben; man gipr not retteft $\mathfrak{f}$ at indromme den Baajand, $\mathfrak{F a b e n}$

[^28]ubitterlig frempatter. Naar man beffilder en for en Bjerning, og denme da offentlig betjender, at han gar gjort, haad han beffyldes for, Da anjees bette joobanligbia for tilftraffeligt til at bringe Sa= gen paa det rene. Maar jaaledes Brofetien figer fom fitfert, at en
 Magt opftaar, gipr, hoad der er forubjagt om den, og aabent til= ftaar, at yan har gjort det, fobiffe yberligere Bebifer tranger bi faa til? Berben bor iffe glemme, at bet af Waulus barilede ftore $\mathfrak{F r a}=$ fald har fumbet Sted, at Smbens Menmefe i lange, lange Iider havde faagodtiom udeluffende Ret til i Berden at underbife om תri= ftuß, og at Uretfærdighedens 5emmelighed har fpredt fin marfe Songge og fine bildjarende Eardomme ubober faagootiom hele Six ftenheden, og at af benne Wildfarelfens og Morfet弓 og Fordarbel= fens Tidsalder er bore $\mathfrak{D a g e}$ eologi oprumbet. Sfulde det da bare jaa underligt, om der enomu fandes nogle papiftiffe Rebninger, fom maatte fjernes, for Reformationsucerfet er fuldt foroigt?
$\mathfrak{A}$. (Gamphell (Baptism, ©. 15) figer, idet Gan taler om de for= ifjellige proteftantiffe Sefter:
"De giemmer allefammen enonu i fin $\mathfrak{B a r m}$, i jin *irfelige $\mathfrak{D r}=$ Den, fin Gubảdnrfelfe, fine ZCerdomme, og hoad de holder helligt, flere papiftiffe Rebninger. De er i bedfte Fald en Meformation af Bapi= fteriet og tur tildela reformerte. Memuefelige Qardomme og Sra= ditioner findrer endmu det Gbangeliums magt og fremifriot, de har i fin நaand."

Det er verot at lagge noie Marefe til den Forandring, fom det lille born har foriggt at poretage $i$ Gubs $\mathfrak{E n o}$. For at ophpie fig over © Gud giør bet, hwad det fan for at ambre det $\mathfrak{B u d}$, fom er $\mathcal{R}=$ bens Grumbdold, Det Bud, Der fundiar, foem Rongiveren er, og fom indeholder hanz Gegl. Tette gior det fjerde $\mathfrak{B u d}$, men intet andet. Bifnot indelolder fire andre Drbet $\mathfrak{F b} \mathfrak{d}$; tre af dem ogjaa Droet Serre; men hoem er den ©bub 5erren, on hoem de taler? llden det fierbe Bud lader bette fig umulig fige; thi gifgidenntere af alle Glagz antender dizje Uotrnt om de mangfoldigartede ©jenftande for jint Tifbedelfe. Men det fjerde $\mathfrak{B u b}$ peger paa den rette Forfatter af de ti $\mathfrak{B u b o r d}$, og gior fanledes alle falffe (Gubers Srav med ét Slag tiffamme; thit ben (bud, font her fraber Iilbedelfe af a , er iffe no $=$ get fabt $\mathfrak{B e j f n}$, men ben alene, fom har fabt alle Ting. Jorbens og 5avetz, Solenz og Maanens og hele Stjernehoreņ Sfaber, Ber= Denalteta Styrer og Bebarer, ban alene frober og har ifolge fin

Stilling Ret til at frcebe bor uindifrenfede 2arefrngt fremfor nogen anden. Det $\mathfrak{B u d}$, der fundgipr dette, er derfor netop det $\mathfrak{B u d}$, man funbe antage, at ben Magt viloe foge at crore, fom babde til Sen= figt at ophoie fig feld ober (Gub. Gud gav os Sabbaten til et Min= De om fig felp, en ugentlig Paamindelfe for Menueffene om hank (Sjerning, da han fabte 5imlen og Jorben, et magtigt $3 \times x \mathrm{n}$ imod (Fubldibed og 2ffgubinrfelfe. Den er Eobens Tegu og Segl. Dette Wud har ßabemagten rebet ud af dets $\mathfrak{B l a d}$ og $i$ dets Sted af egen Magtfubfommenhed fat en anden Эnditiftelie $\mathfrak{i}$ den Wenfigt at tjene et andet $\mathfrak{F}$ drmaal.

Demue §orandring $i$ Det fierde Bud maa derfor vere den for=
 nare $\operatorname{Dinret}$ Mærfe! Maaffe entelte, jom lenge har betragtet benne Jnditiftelfe med 2 (frefrigt, vil fuble og orage fig tillage næeften med Rabjel beò dente Slutning. $\mathfrak{B i}$ har iffe Rum her, fanfle er Dette Geller iffe Stedet til at inolabe fig paa en Beviaforeffe $i$ det bide og brede angaande ©abbatifinagamaalet og at fortlare Sprinxelfen til og 5elliglioldelien af Ugens forite Dag. Rad os fun fige bette eme: Derjom den fovende $\mathfrak{D a g}$ endnu er Den Sabbat, Det fjerbe Bud paaby= Der, Derjom man $i$ Striften thgen Stotte bar for at hpitideligholde Ugens forite Tag, derfom dente Selligholdelfe er bleben indont fom en friften $\mathfrak{j n d i f t i f t e l i j e ~ m e d ~ D e e r l a g ~ n g ~ m e d ~ S i g t e ~ p a a ~ e t ~ b e f t e m t ~ M a a l ~}$ er bleben fat iftedetfor de ti $\mathfrak{B u d o r d} \mathfrak{b v i l e b a g , ~ o g ~ d e t ~ a f ~ D e n ~ M a g t , ~}$
 $\mathfrak{p a a}$ bens Magt til at give Rove for $\overline{S i n f e n}$, - er bette Da iffe nob=
 $\mathfrak{Y}$ atagelfer er den rene $\mathfrak{B i r f e f i g h e d . * ) ~}$

Man bil Da atter fige: Saa har jo alle Єqnoagehordere $\mathfrak{D y r e t s}$ Marte; faa habde jo alle gode Srifne fra forbigangne Iidealore, fon Gelligholot bente Dag, Dyrets Mrerte; faa havoe jo Ruther, Whitefielo, Brobreme Wegley og alle, fom har ubfort et goot og cedelt $\mathfrak{Y r b e i d e}:$ Reformationens Sag, Dhret弓 Marfe; faa er jo alle de Bel= fignelfer, fom er bleben uobite over be reformerte Menigheder, bleben udpite ober Dem, fom favde Durete Marte; og alle de firiftne nu for Tiden, ber holder Spndagen jom Sabbat, har jo da Turets Marfe.
 at entelte foregibne refigiqje Sarere bedbliner med at miarreprajentere

[^29]as i bette Stuffe, ifforvel vi mange (Gange lar rettet paa Dem.
 forer ifte til fandame Slutninger. Syt til vore Dro: Durets Merefe on Tilbedelfe paatnitges af Turet med de to 5orn. Wt man mod= tager Durets Marfe er en gauffe frerlig 5anding, fom Duret med
 en mandis Mowarfel, ber bereder follet for den fommende Fare. Der four alfaa iffe bere mogen Tilbedelie af Duret, man tan iffe mod= tage detw 9 harle, faaban foun wrofetien fremftiller det, forend Duret med de to suon paatuiluger famme. Wi har fet, at en bepent= lig̣ Betatgelfe for, at dea कorandring, fom bavemagten bar ajort i
 i en beftemt benfigt. Derfor man ogian entifoer, der anta= ger bette Marte, gipre bet i en beftemt $\mathfrak{D e n f i g t ; ~ m e d ~ a n d r e ~}$ Sro, man man, idet man antager forandringen, bere bidende om,
 Dị ulder dets शufbar, trodz (6uds Srab.

9len buorledes er det ant med dem, der efter det ovenantudede har hellighoidt Embogen for, bag de flefte af dem, fom loolder den mutil= daṭa, - holder de den fom en Subftiftelfe af Wabebremet? - Mei. Gur de balgt mellem denme bg bor serrea Eabbat med Fobritaaelfe
 og holder den endu? - . $\mathfrak{D e}$ autager, at de holder (5uda Bud. 5ar da diafe Iutets Marte? - Sugenturde. 5bad de gipr finfoea en Wildfarelfe, four be uben felb at vide det har optaget efter ben romer= fe Stirte, iffe at be med कorfat tilbeder deme.

Men hourledea bil det bline i Fremtiden? Ten Mentighed, der ffal berede for Sirifti andet somme, mad bere aldeles fri for papi= ftiffe Wildfareffer pg Wiranglere. Der maa derfor fee ell Feform $\mathfrak{i}$
 leder Memeffeme bem til de regte iftebetfor de falffe Bud. Dragen
 memeffelig Magt og Mundighed fommer til at anfpendes for at ajemtemfare be Forbrinter, fom Eundens Memuffe har opfitlet. Stridsumutit liger ba flart for alle zolfz Sine. Baa den ene Side forlangeg det af dem, at de ftal hotoe den farde suiledaa, paa den andelt en falff. Bregrer man fig ved at befligholde den fande Sab= bat, faa truer Budfabet med Guda ublandede Brede; vegrer man fig bed at hulde den falfe, truer jordiffe Sturelier med Forfolgetie og

Dod．Maar mu Foll bed Dette，foad gipr faa den，Der foier det
 Forlangende，men cenfer bet iffe；jeg ved，bet er en antifriftelig Magt， man forlanger af mig，jeg fald darfe，men jeg foter mig for at redoe Sinet；jeg opgiver min Sydighed mod dig og bqier mig for Magt＝ rameren；Dhret er fra mu af Det，jeg nil tilbede；jeg fitiler miga un＝ Der beta Bamuer for at fiompe inno diu retmasfige Minndighed；
 dit $\Omega$ rav．

Dette er da den Mand，fom de fommer fil at befferez af，der tilbeder $\mathfrak{D y}$ yret，－en Mand，der formafter fig mod al Berdens 6ub uben Blufel og tun af Mangel paa（5vne gindres fra at fuldafte hang Stnrelfe og tilintetgidare hane Trone．（5r det ba noget luber， at Gehobuh imod en faa himmerraabende zrafthed notaler den for＝ ferdeligite Trufel，hank sord indeholders

13．Sfutaing bertet．－Bi har mu jet，goori egentlig Darets Billede maa fomme til at beftan，fanlede fom Drat med de to 5 gorn ffal opreife det，tilligemed det fandinutige $\mathfrak{i}$ ，at man wil opreife et faabant $\mathfrak{B i l l e b e} \mathfrak{t}$ vort $\mathfrak{Z a m b}$ ；bi har ggina jet，hoad der maa vare $\operatorname{Dnret}$ Marfe，fom feat paatninges alt Folfet．Maar ent ＊irfelig Samfunbsorbning mellem flere eller farre forftiellige Sefter anden bort Rand oprettex，tiloela ogian med nogen Samvirten mellem diafe og be romerff＝fatolfe，i Forbindelfe med en alminbelig Roo om， at Squdagen fal vare Sovilciag，der fundajpres dg ved Tuntgamid＝ ler gjememføres，faa opfilder det，fond Forudfigelfar uotaler med Seninn til Billedet og Dureta Mrerk；pg noget fandant，eller hoad der aøiagtigt joarer bertil，forlanger Srofetien．De Bebifer，ber forer til digfe Slutninger，er faa beftemte og tybelige，at man iffe fan andet end godetiende dent．De er en flar og fulditrendig tanferigtig そblge af de gime そorubfotuinger．

Da man furite（Gang faa tiolig fom i 1850 tydede $\mathfrak{H a f}$ ． 13 ： 11－17 om de Forente Stater，opitillede man biaje $\mathfrak{A n f f u e f i e r ~ o u n ~ e t ~}$ Forbund mellem Sirferue $\mathfrak{p g}$ en vidtitraft Bevregelfe til $\mathfrak{F o r b e l}$ for Spndagen．Meal Dengang vifte der fig intet Segn，hpit eller labt，i Sjemmet efler ubenom；ber var ingen Mntnoning til，at Sagen nogenfinde vilde fitille fiy fanledes．Dog Brofetien gabde man jo，og den $\mathfrak{f a n}$ iffe roffes．We Formede Stater马 Megjering havde ved jit BlaDz，飞ident for fiut Dpfomft og Mladen，huorpaa den opfod，famt bed fit yore $\mathfrak{B k e}$ en gibet et oberflodigt $\mathfrak{B e v i z}$ pan，at den var netop

Den Magt, $\mathfrak{D}$ yret med de to $\mathfrak{y}$ orn firbbilledlig betegnede. Man funde iffe tage feil $\mathfrak{i}$ Den Slutning, at dette bar netop det $\mathfrak{F b l f}$, nawnte Simobillede antydede. Da mu dette par faa, maatte bor Stat gaa $\mathfrak{i}$ den Retning og ubføre alt faatedez, fom forubjagt var. Man habde jo Fonndigelier, fom iffe funde fuldburbes ped noget mindre end oventæonte Bebagelfe med Senfut til Stat og Sirfe, og medmin= Dre den panelige Sabbat bled inditiorpet jom Threts MRerfe.
git paaftaa dengang, at oor Stat fulbe folge en faadan Politif og tholade fig paa en faaban (bjerning, - at paaftaa dette uben nogen tilimeladende Sandfultigled for fig, frovede iffe liden Tro. Men paa ben anden Side at neage bet eller lade det ucenjet, medens man indormmede, at Sindbilledet maatte gicelde vort Rand, ftod jo $\mathfrak{h b e r t e n ~} \mathrm{i}$ Dverengitemmelfe med Sfriften eller almindefig jumb Sanz. Det enefte, den $\mathfrak{i}$ fandame Ziffelde for at gigre, der nomugefig og tillidajulot granfer formofigelfen, er at tage Sbjet, fandan fom det gitee, $\mathfrak{b g}$ tro Brofetien $i$ alle denz Dele. Man fillede fig altiaa modigt frem og fundgjorbe aabent fra dent $\mathfrak{I g}$ af, fom det gipres den Tag idag, at mant vilde faa moget faadant at fe i de Forenede Stater. For hoer (Sang, man gif Bebiaforelfen igjennem, opoagede man nhe Ireft, der fattede Induingen; pg midt under ©pot og
 burdelienz Iime.

Smidertio hat Spiritiamen forbafet Berden med fint uhorte fremgang og bebift fig at bere det morajorende Element, Der fulde beftaa $\mathfrak{i}$ prbindelfe med demue Magt; og gerved er det bejentlige
 i Qobet af de fibpte faa $\mathfrak{H a r}$ ? Jo, at fefbe Bebregelfen figtende fil $\mathfrak{B i l l e d e t a ̉ ~ \Re e i z n i n g ~ e r ~ b e g u n d , ~ o g ~ a t ~ S u n d a g a t o d e n e ~ e r ~ t r a a d t ~ i ~ ת r a f t , ~}$ jom bi faa lange far forbentet, til Spfbidelfen af ßropetien og $\mathfrak{A f}=$ flutningen paa bet hele Bart.

Der er allerede blewen fentubet til, fond der er mobendigt til Standbringelfen af et $\mathfrak{F}$ orbund mellem Menighederne $i$ den $\mathfrak{h e n f i g t}$ at vinde Styrfe og Jnbfindelfe til firfelige Foretagerber i bisfe Metnint= ger; og plubjelig opitaar der nu over hele Randet en Klawfe, jom med hele fin Sjal gaar op $i$ Sondagareformens sanfe oy med 5oved, 5aand og *ung vier fig til demte og beflagtede Bevagelfers oremme. Rumbt omfring paa forffellige Steder har man ordmet fig i faafaidte Sabbatsfomitéer og har med Joer bed Bøger, Iraftater, Forebrag og Wradifenter arbeibet bedfoldende for at fremfalde en ftort offent=
lig Stemmitg til forbel for Soltagen．Da de ved moralff $\mathfrak{s u b}=$ flydelfe alene fun fau gipre pman oremffridt，fager de ad en fortere Bei，giemuem politiff Magt，at ná fine Ђenfigter．Sg boorfor iffe？ Griftenoommen er bleben popular iblandt folfet，og talrige Starer henter ved den af shant．Suorfor fulto de ba iffe benntte fig af fin Magt til gjemem Ralgene at opnan fin Şenfigt？Baftor $\mathfrak{J}$ ．S． Smart（Methodift）fremholder i en Bredifen deer „Sriftne Mrend马 og Mrabifantere politife Wligter＂en Mening i dette Sporgmanl， Der raader bidt og bredt，maar fan figer：
＂Jeg paaftan，at pi far $\mathfrak{g g}$ bor fabe ligefaa megen 玉el fom
 i dette Rand er iffe foag；dena $\Re$ offer er ftorfe $\mathfrak{i} \mathfrak{I a l}$ og hobervindelige formedelft Sagent Retfardighed，－uoverbindelige，om mant er enig．

$\mathfrak{J}$ Sverensifemmelfe med disfe Fobleliers tanferigtige Udifting er der bleven damet et Samfurd，fom faldes The National Reform Association（ Den Rationale Reformforening），Der har til Formaal
 af et jaabant Tillog til Folfeta Grumblow，at man fan，＂fitlle alle friftre Qove， $\mathfrak{J}$ uditiftelfer og Sfiffe paa en ubefridelig loblig Grumo i Sandeta（Grundiov＂．§er ligger Spiren til religids Smbeltning， det Redfab，jom bil foreme sirfe gg Stat．

Derme Bedegelfe uogif oprindelig fra łenia，Dhio， $\mathfrak{i}$ Februar 1863 under ent Sammenfomit mellem ellede forffiellige religiøje $\mathfrak{K i r}=$ $\mathfrak{k e f a m f a n d , ~ d e r ~ f a m l e d e g ~ t i l ~ B o n ~ o g ~ R a n d f l a g n i n g ~ o m ~ T i l f t a n d e n ~} \mathfrak{i}$ religtids 5enfende．Sort efter holde der Moder（biftwot faatallige） $\mathfrak{i}$ Pitt弓hurg og anbetitedz． $\mathfrak{J}$ Begnndelfen falote Forbunbet fig＂Et religipit Mad＂；Fenere er Det fiendt under Mabn of＂Den Mationale Forening for Tilbeiebringelfen af et religipit Tiflag til de Forenede Staters（frutblob＂og vinder mere ag mere follegunft fant øges be＝ troelig $\mathfrak{i}$ antal．

Forbundet forfte nationale Sammenfomit holdtes i ben forite Forenede presbyterianfe Sitfe $\mathfrak{i}$ Mlleghern，Ferminlvania，27．Jan． 1864，og ned Dette Mipde opncoutes on Del Ubjendinge，der ffulde forelegge de f̈orenede Staters ßrafibent，Mbraham Sincoln，Eagen til Doerveielfe．Et yoerligere Mpoe til Sagen bibere Befanding afgoldes famme Mars 7．pg 8．Juli i den biffoppelige Metodifftirte i ottende Gabo i Whiladelphia og atter et ben 29．Mov． 1864 i dent preßbuterianfe Sirfe i weft $\mathfrak{H x d}$ Street．

Sammentomfter holbte马 bidere i Mew Yort i 1868，i（5olumbu弓， Shio，i Frbruar 1869，of i Mommputh，Yllinoiz，i Mpril 1871. Rationale Sonbenter golotes i Bittzburg i 1870，i Bhiladelphia i 1871，i（5incinnati i 1872，i Rew ツorf i 1873 og i Pittaburg i 1874. Da denne Bebogelfes Tilthengere bleb altfor talrige til at modes paa en（Gang，er der paa forffeflige Steder i Sandet fra nabute Mar af blebet bolot Mader Mfdefingsbis med noffende Jndflydelie pg Gunft fia Folkets Side．（Et Ugeblad Der ublommer $\mathfrak{i}$ Bhilabelphia，Benn＝ fulbania，faldet Tae Christian Statesman，ofrer fig med Dugtighed og altor til Forjuar for denne Drganifations Brumbjatninger og Formaal．J Fortegnelfen over Befturent i Forentingen finder man
 $\mathfrak{W}$ bifolereftorer，Biffopper，Doftorer $i$ Teologien og Retज̈bidenfaben fant $\mathfrak{F o l f}$ ，der motager hote Stillinger $\mathfrak{i}$ alle Sidet praftiffe（Sjore＝ manl．
 fom er beres egne Drd：
„Wi har til Maal at frembringe en faadan Mendring i de $\mathfrak{F o r}=$ enede Staterß Cbrumblov（eller Jndednitgen til famme），at man der＝ ned，fom det fig bor，anerfjender（bub den Atmregtige fom ben，bort foll finlder fin Tilbarelfe，og fom den forfte og fiofte Silide til dets Magtifubtommented，Jefus Srifus iom det Serfer og Bibelen fom hoiefte Rettefnor for detz（Sigren og Sadent，for fanledes at betegne
 ftiftelfer og ©fiffe paa en ubeftridetig lovmaßfig（Srumb i Sandets （Srundiov．＂
（5t faabant $\mathfrak{B r o g r a m}$ fom dette mener bi er at bille gaa tilbage til de marte Iibsalores teologiffe Stamopunft，da Sirfen Gembtere
 5vis man nu retter fig felb nogle faa Spørgmaal og forigger at foare derpaa，bil man fume fe ©agenz Betnoning fan meget farere． Sm man fif ubvixfet alt，man her har fat fig til formaal，tom da den friftelige Religion til at blise oprettet $i$ og bed demne Fegjering eller ei？Sbarer man nu nei，maa man igien fparge：Bilde man under Randets 200 have Fribed til at tilitidefte digje frifeliae Jnd＝ fitiftelfer og Sfiffe？Sbarer man hertil ja，hado bilde der faa fom＝ me ud af Sobcenbringen？Mon bi fommer til den Slutning，at dispe follf er faa fortinnede，at de fpilder siden med blot at befatte

man da forflare fig Tingenez $\mathfrak{Z i l f t a n d , ~ n a a r ~ D e n ~} \mathfrak{t r i f t e l i g e ~ R e l i g i o n t ~}$ iffe bar oprettet bed Zob ?

Mei, Det $\mathfrak{n d t l e r}$ iffe at negte, at mant med Denne Bedrgelfe til= figter at faa Stater til at indficerpe Fefigionen. Sut ftille alle fri= ftelige Stiffe og Scedoaner paa en lonlig Sbrundobld er det famme fom at thinge Dem frem; og twinger man dem frem, faa „fafflaar
 ftiftelfer og Stifle" og Den friftelige Religion. Waatninger man
 er faa bette andet end en forening mellent Sirte og Stat?
$\mathfrak{B i f t n o f}$ aftifer denne Bebagelfeg Sedere med warme enhoer $\mathfrak{B e}=$ fthloning om at bille frembringe noget fanbant fom ent forening mellem Sirfe pg Stat. Dog unoflipper der dem af og til MDtatel= fer, fom rober mere, end de gjerne vilde fige. Saaledes fagde Dr. Stenenfon under Mobet i Bittenfurg:
",Bed be umaadelig rundhandede (3aber, ben faar af forborbe=
 $\mathfrak{B y e n}$ Rew Y)ortz Statefirfe. Man indrømmer Den dente begunfige= de Stilling, idet man anftiller fig fom benfigitubet mod Religionen. Men bi foreflaar at jotte Birfeftgheden iftedetfor sfuggen, - at dribe den farffe uo ned mere furdotomment at indicette den regte $\mathfrak{i}$ dens Sted."

Der findes flere ©fjotutngens Beie, ad hoiffe man kund fomme til en forftacelfe af, yoad digife Dro tilfigter; men ba alle forer til famme Elutning, er bemne Slutning Goerfen toetyoig eller tnibliom; Den er fimpelthen dette, at den proteftantiffe Sirfe ftal blive oprettet i Birteligheden, hoor den fatolffe mu er bet praftiff talt. Dette befturfez allerede ded nafte Sxtning, how der ftaur:
 bil iffe gibe nogen Gren af de amerifanfte Sifitne nogenfombelft for= del fremfor Den anden."
$\mathfrak{B r o f}$. Blandard forflarer, had de mener med en "qoprening mellem Mixfe pg Stat", pan folgende Maade:
,"Men $\mathfrak{F o r e n i n g}$ mellem Sirfe og Stat er Dette: at Folfet $\mathfrak{u b}=$
 (5aber, ubncomer bene Gmbedmacho $\mathfrak{g g}$ farer Opinn med den弓 Saroomme. Gn jaadan zorening vil ingen af os bide af; en faa= Dan Forening modiotter vi of alle."

Man lagge vel Mrerfe til bette. ⿹er give Fortlaring over en faadan $\mathfrak{F}$ prening mellem תirfe og Stat, jom ingen venter fig, og
ingen frugter, en faadan Forening, fom iffe er mulig under Sirfer= nes nubcerembe Stilling, og derpaa bngger be da det $\mathfrak{A r g u m e n t}$, at de iffe bil vare med paa en forening mellem Sirfe og Stat! Ya, be $\mathfrak{t a n}$ giente ertlere fig for Moditandere af en faa umulig zorbin= delfe fon den, be beffriber; men en Forening mellem Sirfe og Stat $\mathfrak{i}$ llotruftets populare Betyoning, - en Forening iffe af en Birfe, men af alle de §irfer, der anertjendes fom rettroende eller ebange= liffe, - en Forening, ber iffe giber Etaten Magt til at ubn@bne Sirtent (entbeds=og Weftillingameno og ei heller til at fore Sperop= finet med Sirtens Qerbomme, men fom giber ßirferne Ret til bed borgerlige Qove at fremtoinge religipje Jnditiftelfer, religiple Etiffe
 har opfort paa disfe subftiftelfer og Stiffe, - en fadan Forening, ja, ben modicetter de fig iffe. De er altian $\mathfrak{i}$ alt vepentligt og praf= tiff talt trodz alt, hoad de figer, aabenbare Talsmand for en for= ening mellem Sirfe og Stat.
$\mathfrak{B i}$ jtaar iffe alene $i$ Deme Betragtning ai Sagen. (5. M. Tommient figer (New World and Old, S. 212):
, Sirte og Stat har flere (Garge freget fig ind $i$ den amerifanfle Bolitif, fom $\mathfrak{i}$ den gjentagne $\mathfrak{z v i j t}$ om Bibelen $\mathfrak{i}$ be offentlige Sfoler, det fatolfffiendtlige Parti i 1844 o. F. o. Wort Folf har bibinotil
 fuarganal og til i Politifen at babode en helobringende Midfjerhed for den. Den fiofte politiffureligiofe Bedagelfe gaar ub paa at fan (Gubdommens Mawn ind $\mathfrak{i}$ (Grumbloben."

The Cbristian Union fagde i Ganuar 1871:
"Deriom den forilanebe Zoucnoring er noget mere end et ober= fpandt Dpraab, maa den faa en lovilig Birfning. Den maa an= bre den iffe=frifelige $\mathfrak{P o r g e r}$ Stilling ligenverfor Loben. Sen maa fomme til at rare bed og paabirfe den lobformelige (5d og lobmeas=
 $\mathfrak{o g}$ Qutius o. F. v. i bort Rand. Men dette bilde bare at froufe ben naturlige Ret."

The Gazette (Janesvifle, Wiaconfin) ubtryfter fig faaledes it Slutningen af en Mfganding om Den foreflaaede Qobandring med $\mathfrak{W e n f m}$ til Birfningen af, hoad man bilde have frem, ifald faa flulde ffe:
"Men uafhongigt af Spørgฏmaalet om, i bbilen (5rab bi bel

rer, ber ioger at faa bette Spargamaal brevet frem, bilbe giore Samfundet en meget betndeltg Stade, om alt gif efter deres Dinfe. Saadame Forgoldesregler er blot be indledende ©fribt, ber tilfibft fører til at $\mathfrak{h e m m e ~ R e l i g i o n ß f r i g e d e n , ~ f o r e r ~ R e q j e r i n g e n ~ t i l ~}$ at tage $\mathfrak{F o r g o l d a r r e g l e r , ~ D e r ~ l i g g e r ~ l i g e f a a ~ l a n g t ~ u d e n f o r ~ D e n z ~ M a g t ~}$ $\mathfrak{o g}$ Formanl, fom om den fuide indade fig paa at afgipre et om= ftriot teologiff Spgrgamaal."

San $\mathfrak{F r a n c i} \mathfrak{c}$ co= Bladet Weekly Alta Californian for 12. Marta 1870 fagde:
"De Wartier, Der nulig Gar hold et Mode med det for en $\mathfrak{D e l}$ nue og beinnderlige Formanl at faa iftand en 2endring i be fore= nede Staters Grumblon, fanledes at famme anerfiender (5ubdommen, ftiller iffe Sagen ganffe rigtig frem, naar De forfifter, at det er et
 iffe ftyrer oz feld paa en friften Maade, med Gwiffet Mam ffal faa bor Styrelfes מanolinger betegnes? Sagen er: Bebcagelfen gaar uo paa i bort Zand at faa frem den forening mellem sitife og Stat, fom alle andre folf folder paa at oplofe."

The Champlain Jounal figer, idet det tafer om at indpre den religidfe (Srundfatning $\mathfrak{t}$ (5rundfoven, og hoad Bitfuing det bilde have paa Joberne:
,, $\mathfrak{y}$ oor ubetybeligt Dette end er, baner Dog herbed ent $\mathfrak{F}$ orening mellem Sirfe pg Stat fig Bei. Saafanot bi fan berpve on iffe mere end nogle faa deres ßorgerret paa (brumb af afpigelfe it reli= gios $\mathfrak{I r o}$, fan $\mathfrak{E a n}$ med ligeja megen (brumb og famme Ret et fler=
 ler, indtil nor Grumbldo blot blider en Sefta $\mathfrak{T e f f t b o g , ~ u n d e r ~ h d i s ~}$ thrantiffe berredmme al Frifed ifeligiofe Meninger bil gaa tilgrande."

Gajogninger baade til forfar for og med Wroteft mod denne $\mathfrak{B e b r e g e l f e}$ bringes flittig i $\mathbf{D m l p b}$; og floge Jagttagere, fon naie $\mathfrak{h a r}$ lagt Maxrfe til Webagelfen og hidindtil gaabet, der iffe bilde fomme noget ud af den, filftaar mu, at den ,"maa figes at have no= get bed fig". Jngen Bebregelie med et fan ftort Frormaal er nogen=
 faa ribende $\mathfrak{h u r t i g}$ iom denne; ingen lignende Bedagelfe, der omfatter faa meget, er faa furtig og uqprbentet bleben forelagt det amerifanffe $\mathfrak{F} \mathfrak{n l f}$, idet ben tager Sigte paa at ombante hele bor Stbeelfes Buguart $\mathfrak{g g}$ give det et fterft religivit $\mathfrak{P r e x}$, noget, fom de, der
grundede por Sonftitution，ombyggelig fogte at undoga．De for＝ langer iffe alene，at Bibelen，Gud og Sirifus fal ubtryfteltg antr＝ ※jendes i Grumbloden，men at Denne ffal ertlare，at vi er „et friftent $\mathfrak{F}$ olf，og fillle alle friftne Qobe，§noftiftelfer og Sfifte inden bort Staţampund paa en ubeftribelige lobmasfig Grund $\mathfrak{i}$ Qandet马 Grumblow＂．

Ter nil naturlignts frabe马 en til Dmftcnoighederne paß̂jende Sobgionitg for at gjememfore fabanme 2 efnoringer $i$ Zoben，og der man bare nogen，fom fommer til at afgiøre，bbad＂Yriftne $\mathcal{Z o v e ~ o g ~}$ Sndfiftelfer＂er．©fter hoad vi har lart af lignembe tidfigere $\mathfrak{B e}=$ vegelfer i andre Zande，af Retningen inden nort Ramb Menighed $=$ lio og af den almindelige menneftelige Ratur，naar ben fommer til Magten，benter bi og intet gobt af Deme Bebagelfe．
$\mathfrak{a f}$ en biotloftig $\mathfrak{U r t i f e l}$ i Bladet State Republican，Ranfing， Mifigigan，fereven med 5enblif paa Sammenfomfen $i$（6incinnati $i$ 1872，hidiotter di falgende ludrag：
＂彐u findes der i Sundrede＝，ja Tufindxis moralfe Memeffer， fom ogiaa i Rabnet er $\Omega$ riftne，blandt bort Folf den $\mathfrak{T a g}$ idag，der iffe anerfjender $\mathcal{L a r e n ~ o m ~ T r e e n i g h e d e n , ~ i f f e ~ e r f j e n d e r ~ J e f u s ~ § r i f u s ~}$
 di弓，fom iffe erfjender Bibeten fom Gbub Mabenbaring．Blandt wort ₹olf vilde et jtort MPinoretal，fanffe et $\mathfrak{F}$ lertal，betragte et $\mathfrak{j a a}=$ dant foripg paa at foretage elt nogen faban actroring i Brumblo＝ ben fon en laanogribelig §ronfelfe af Sambittighedafriheden． Iufinder vilde，om man opforbrede dem til at ftemme for en faadan 2鬼noring，betanfe fig paa at femme imod（Gidd，om de end fonffe iffe troede，at 2 gndringen er mobvendig eller ret；bisje bilde ba en＝ ten ftemme for eller aldeles iffe．Э hoert fald bilde rimelignis en faadan 2esubring fomme til at vinde Stemmer for fig，fom ingen＝ lunde antndede folfets fande Stemning；og famme Regel tom ogfaa til at gicelde，naur Mongresfen eller tre Fjerdedele af Staternes $\mathfrak{Q o d}=$ gibende Mindigheder fulude antage eller forfafte en jaaban 2 Endring． Rebebrobipolitiferne vilde nof betrentif fig paa at lade fit Mava ned＝ tegne fom Modfandere af ben foreflaaede（3rundlobarndring，hbiz Talsmand bar Forerne for de fore reltgivie §amfund $\mathfrak{i}$ bort Rand， og jom begunftigedes af faadaume Mand fom Biffop Simpion，Biffop
 Seeley，Biffop $\mathfrak{y}$ untington，Biffop Serfont，Dr．Batterfon，Dr．（Supler og mange andre geiftige，reprafenterenbe foer fit Samfund．＂
$\mathfrak{B l a n d t}$ de farfte Forflag，fom indbragte for de Forente Sta＝ tets Rongres，da den tradte fammen i Decmber 1895，var bette famme om et religidit Tillag til Grumbloven．Dette vifer den lid＝ $\mathfrak{h o l d e n f e d , ~ d e r ~ l a g g e s ~ f o r ~ D a g e n ~ f r a ~ d e r e s ~ S i d e , ~ D e r ~ v i r f e r ~ f o r ~ b e m e ~}$ Sag．

Sffe blot Mend，der man regues fom Sirferies Zalament，fot＝ ter bente $\mathfrak{B e b r e g e l f e}$ ；men（Suverndrer，Dommere og mange at de meft fremragende Mand i Sandet birfer for ben．Swent twiter om de Micmba（Fone，der reprefenterer Rirfejamfundene，til at famle fit Samfunds Strife for at fotte deme（Sjerning，mar de dertil op＝ forbres？Wi ubtaler ingen Forndfigelfe om，had der vil fomme； det behøoes iffe．I di弓fe $\mathfrak{D}$ age ubvifle Begiventederne hurtigere， end bi bliver iftand til at fatte dem．Zad os give Mgt paa forma＝
 de Ting，fom ffal fonme ober $\mathfrak{j}$ orben．

Men man furbe fparge，howrledes ben foreflanede 2 Entrong $i$ Grumbloben $\mathfrak{E a n}$ paabirfe Spndag⿹\zh26porgznaalet．So，Bjenfanden for eller idetmindfe et af zormantene med beme Robandring er at faa ftifet Sondagainoftiftelfen paa loviormeftg Grumb og fremtbinge bens Kelligholdelfe bed $\mathfrak{Z o d}$ ．Bed det $\mathfrak{i}$ Philadelphia dett 18 ．og 19. Januar 1871 afbolde Mationafforbent bar folgende Beflutning blandt de farfe，\｛rrbeidatomitéen foreflog：
 bigheo，hoor bet gixlder at forme Statens fanbel jom Folfeta Boli＝ tif，er bet for den almindefige Sadelighed og Drben inden Sampum＝ det af ubilfaarlig Wetyoning，at man faar iftand en Zobænbring， fom tilfjembegider，at vort $\mathfrak{F o l f}$ er et frifteligt $\mathfrak{F o l f}$ ，og ftiller alle
 ube fribelig loomcesfig Grund i golfety（frumblov，ferlig jandante， fom fifter（EDens bellighed og beffiter Samfundet mod（5ubふhefpot＝ telfe，Sabbatsobertradelfe og oflertonert．＂

Med ©abbatabuertredelfe mener man intet andet end Spmoagens Sbertradelfe．Under et Miqde af Sondagzenmerme den 29．Nobem＝ ber 1870 i Rew（5ontord，Dhid，berettes det，at en af Talerne fagde： ，Spprgamanlet［nemlig on Søndagens Selligholdelie］fanar i moie
 reljen lerex at fiende（sud og cere han $\mathfrak{Z o v}$ ，begover bi iffe at bente os fort af det Baand，bi funde legge paa de Sorporationer，Der puertrceber Sabbaten．＂§er treber ba atter Tanten om ab Yobmeas＝
fig Bei at fremtbinge ©bnoagen Selligholdelie for Dagen; og famme Brincip bilde giwlde for enfelte Indidider.

Endbidere berettede The Pailadelphia Press for 5. December 1870, at nogle Mediemmer af Songresjen anfom til Wafgington med Sondagatoget den 4. December, i $\mathfrak{A m l e d n i n g ~ a f ~ h o i l f e t ~ B l a d e t ~ T h e ~}$ Cbristian Statesman ubtalte fig fom folger:
„1. Sffeenenefte afdem, der fáaledeg frantede woiledagen, er fuiftet til at indelabe nogen Gm= bedsftilling $\mathfrak{H o s e t f r i f t e n t y o l f . ~ . ~ . ~}$
 af det fele Folf, fordi folfet iffe har fagt til dem i (Grumblo ben, bore offentlige Sjenteres forfte og formempte Rettefnor: Bi paa= leager eder at betjene of $\mathfrak{i}$ Dverensiftemmelfe med (5uds haiere $\mathfrak{E o b}$. Disie Jernbaner med fin Sabbatsodertradelfe er desuden noget, Staten har jeabt, og for goiffet ben er anfoartig. Staten er an= foarlig ligenverfor bub for deres foxrb, fom den falder tilline og opholder. Den er derfor forpligtet til at himbre dem $\mathfrak{i}$ at begaa benme faabel fom andre Forbrydelfer, og om nogen $\mathfrak{R o r p o r a t i o n}$ fræutide $\mathfrak{y}$ viledagen, fulde delt derved have fit Bargerbred forbrudt.
 de enfelte Stater fifloe fita $\mathfrak{i}$ fulo Sberensfemmelfe, bar bare jan= ledes affattet, at den bindrer de enfelte Stater fra at finbe fig $i$, at den moralfe Qod , der ex (Grundoolden for alt, jaaledes brydes.
„3. © Sid os t Rationent Grundoo ben ligefremme (Ertjendelfe

 $\mathfrak{l}$ andlitg $\mathfrak{h a r}$ paapeget. Sad ingen pafta, at Bearegelfen iffe tiffraffelig tager $\mathfrak{w e n f y n}$ til, hadd der lader fig gjemmemfore."
$\mathfrak{Q}$ alt bette fer man, bvilfen bigtig ßladz ©abbatafpørgふmaa= let fommer til at indtage $\mathfrak{i}$ den paagaande Bebagelje, hbilfen big= tig ßlade det allerede nu indtager Yigeoberfor dem, fom foger det brebet frem. Saafandt blot. Sobtillagget vinder frem, "nil man omfider fumte opnaa, hbad di i nœrbarende $\mathfrak{Y}$ fbanding har paapeget", figer かorfatteren; med andre Srd, den enfelte faabel fom de mange $\mathfrak{i}$ Fatlesifab bil iffe lrenger fumne frenfe Spndagen fom Sviledag. Dette, at man i Brundoben anerfjender Bud, er maffe et goot flag at feile unber; men hoad der virfelig bil fomme ud af Bebægelfen vil vere, at den forfte Dag i ligen fommer til at blibe paatbungen jom şviledag.

Eigefan betnoningsfuld er det, at Sqnoagabeyagelfan optreder i fremmede Zande paa famme wid fom i ghterifa. Syem fan for= thare dette, at Spndagen oberalt ftilles i Epident, dm iffe deraf, at bi $\mathfrak{l}$ ar naaet det $\mathfrak{T}$ idapunft, da man ifølge Brofetien fuldoe blive Widne til en faadan Webagelfe? Cbester Chronicle (England) for 9. Juli 1881 berettede on et Mrode af 3000 i Sinerpnol for at fan ubdirfet aft Berthfupe sufning om Spudagen. Bladet The Christian Statesman for 22. Juli 1880 bragte en Medolefie fra Eng= land om, at ber bar bleben bantet en ,forening for Mrbeibernes §elligoagefoite", og at to af Englanos worfeminiftre, Beaconsfiefo
 Sproagen. Samme Rolitif mofticrpes idetmindite af nogle af (5ng= Lenderne inden derez Solonier. Martien af Mipon, fon t 1880 bled Bicefonge ober Sudien, lod ifdlae Bladet Christian Weekly fom en af fine forfte Fegjeringathanolinger en $\mathfrak{B e f a l i n g ~ u b g a a ~ o m , ~ a t ~ i n t e t ~}$ Slage Urbeide paa embeds Begne fulde uøfareß pm Spndagen.
 under Befanding nogle zorfag til zoranoring i Smbagzlovene, aabnede ifølge det franffe Dagblad Le Christianisme au 19 e Siécle for 11. Juri 1880 en fremragende Semator, M. Barthélemy Saint Kilaire, fine $\mathfrak{T}$ tifgreres $\triangle$ inte bed en fraftig Tale, hoori han vifte, at den funende, iffe den forfte $\mathfrak{D a g}$ i Ugen er den bibelffe gnifedag.
$\mathfrak{F}$ Sameik og Tuffiand er Dette Sprogamal ogiaa oppe bland $\mathfrak{F} \mathfrak{F l f e t}$. Siplge New York Independent goldeb Der $\mathfrak{i}$ fibjtnewnte Sand et Mode for nogle $\mathfrak{Z a r}$ fiden for ontrent 5000 Menteffer $i$ den Shenfigt at opmuntre til ent ftrengere 5elligholdelie af Spnongen. Mange af bisfe var Socialifter.

Dfterrig tager ogiaa $\mathfrak{D e l}$ i den afmindelige $\mathfrak{B e b c e g e l f e}$. $\quad \mathfrak{J} \mathfrak{J}=$ nuar 1883 fundijorde et Mew $\operatorname{ybrfer}=\mathfrak{B l a d}$ ifdge et Telegram fra Wien, at der ben Dag bley hold et Made af 3000 Mrbeidere, og at man ved dette hande fattet $\mathfrak{B e f f u t n i n g}$ om at nedragge $\mathfrak{G n b f i g e l f e}$



Der findes $t$ mange af De fare Byer ent lotal Sabbata(Son= Dagã)tomité og et internationalt Sabbathforbumd, der frreber at vinde andre Mationere jamlede Meovirten. Dette Forbuno har fit 5obedfarter i Wajhington, © (6.
(5n anden forening, faldet The American Sabbath Union, ( $\mathfrak{y}$ en $\mathfrak{A}$ merifanffe Gabbatsforening), er bleben dannet for at ftotte

Bebrgelfen i fauor af Sondagens Felligholdelfe；og enonu flere Foreninger er bamede $\mathfrak{i}$ famme 历iemed．Zremmeft blandt disfe

 Dente Forening，Der forit og formemmelig ftan fom fortjomper for Qffhobsfagen，har nu ogfaa erfloret det fom fit Maal at virte for， at Sriftus $\mathfrak{k a n}$ blive anerfiendt i den amerifanffe solitif，faa bi ber i dette Rand lan faa et Teotrati（Ghojherrebpmme）og opnaa en bedre Jagttagelfe af Spndagen．I Dette faafaidte Gub马herredpmme ffulde fetofolgeltg Redere i Teologien faa i Spbrag at forflare，hoad （6uds Bilje bar，pg Deres תjendelfe indfficrpes ded Qodbud．Men $\mathfrak{G o a d}$ bilde dette blibe andet end et andet Babedpmme，i Wrofetien traffende faldet „et Biflede＂af Dhret？

Suad dijfe Mationalreformatorer onffer og foger at frembringe i al fin Streben fremgaar thbelig af en Mfganding af en af Gefre＝
 tian Statesman $\mathfrak{i}$ Dftober 1892．San figer：
，Wen der ligger en Fare deri，at §irfen iffe taler fom §irfe．
 iffellige §irkefamfund har ubtalt fig．Men den friftne organiferede Sirfe har iffe dfficielt indfumbet fig i WBajington og talt fin Sag． Grbeidet der er hovedfagelig bleben oberladt til forffeellige mindre Forentiger．Men © hores gientem hans Menighed．Bor ber iffe foges iftandbragt en ¡xelleg Sptrceden fra תirfefamfurdenez Eide it dette Styffe？De funde jo foryandle om at opnceme en $\mathfrak{I}$ omité til at fore Sobet for Gud；ng noar dette ffer paa en retmoxfig Mande，fom fig $\mathfrak{y b r}$ og
 at Sirfen iffe optreeder officielt og med Mandighed taler til rette Tid $\operatorname{sg}$ paa rette Sted．Jingen entelt æorening er iflcobt denne Mndighed．De er af en mere indiniduel og focial Bejfaffentied； men Sirfen er gudodommelig．Den fan og burbe lade （6ud弓 $\mathfrak{F o f t}$ blibe hort $\mathfrak{i}$ Rongresjen马 5aller fom en organiferet， famlet ふirite．＂

Det，der $i$ obenftaaende er ndhabet，er fom anfart；men andre UDtrnf $\mathfrak{i}$ bente（Erflering fortjenter ligefa megen Dpmarfiomhed． Man maa bel twible paa，om mere anmasjende og pralende Take fortes formd for Sprettelfen af jelve Sabedømmet．Soad de klager ober，at de mangler，vil de naturligniz forge for，at de faar．
mu her：Sirken（D． $\mathfrak{v}$ ．j．De forfieflige Sirfejamfund fammenjuttede om Earepunfter，be folder i Frellesfab，og reprefenterebe af en
 ve alle anderledes trentende，fom iffe bil bide af dengadoont $\mathfrak{m e}$

 at inditjarpe fine $\mathfrak{D o g m e r}$ med；og faatedes vifoe den tafe den $\operatorname{Dag}$ idag，om den habde Magten；faaledes bil ogiaa den frafaldue
 fomite＂fulde＂fpre Drbet for（5ud＂，＂Yade ©ubs 刃øft blive hyrt＂ （altiaa en anden ©ubz Biceregent，noget Rom ma alene gior Fordotng paa）og antoritetamesfig og med（5mbedmundighed fremlagge（bubz Waabub for תongresfen，for at de fan increfiottes！Saadante Mørfets Planer er Det，disje Mand birker for at giennemfore．MH， at Muligheden for deres（Sjermemporelfe nu fal fana for bem fon et faa tilinnelabende let opnaaeligt Mant！Forlangte Rom nogenfinde mere end bette？Dg naar disje jelobeftaltede talsmand for Gud opnaar fin §enfigt，bil det da iffe blive，fparger bi atter，et andet Rom i proteftantiff Forflcoming－－Det bitfelige Billede af Duret felo？

Gt andet betybningßfulot og fekabnepangert Sfriot henimod $\mathfrak{F} \mathfrak{u}$ bbringelfen af famme Gjerning bar bi i ben Stiling，oforningen for friftelige Beftrabelfer（Cbristian Endeavor Society），和iz Med＝ Iemsantal har bokfet til ober Millionmarfet paa nogle faa $\mathfrak{A a r}$ ，og fom ubgior et Redffab，hoorigientem afle תirfefamfund tan virfe， indager pberfor demne Bevagelfe．Denne ふorenitg politife Birt＝ fombed ubques giemtem den faatalote Christian Citizenship League （Rtga til $\mathfrak{F r e m m e}$ af frifteligt Borgerffab），fom bryiter fig af，at den bil oprette Underafdelinger i hber Stat，（5vuntn， $\mathfrak{B y}$ og $\mathfrak{Z a n b} \mathfrak{b y}$ i hele de Foremede Stater gi jarge for，at fun frifthe Mand fommer $\mathfrak{i}$


[^30]bltue Bione til! Soor fnart vil ifle 解olitiferne blive "Sriftne" og "Millemiet" oprinde!

Bed et fort Mode af zoreningen for friftelige Beftrabelfer, af= Goldt $\mathfrak{i}$ Bofton, Maji., 10. til 15. Jult 1895 ubtalte $\mathfrak{W B}$. 5. Mic= Millan ifolge Den offentliggjorte Rapport fig fantedes:
,5er har bi en Magt, der bil brifte Sagernes Sthrelfe uo af 5anderne paa politiffe Demagoger og lregge den it Sanderne paa ham, fom er alles ßonge og regjerer ober Werden $\mathfrak{t}$ Fetfardighed. Bore politiffe Qedere har teflet Etemmerne fra barthhufene, fra be ubidende $i$ Samfundet, beregnet, hoor mange bliber hjemme paa Balgoagen, og taget alle de andre Elementer i Betragtning, hoem de Łan giøre Regnitg paa fom en Faftor i Balgoagenz Refultater, men be far iffe endul lert at tefle Stemmerne fra Foreningen for $\mathfrak{f r i}=$ jtelige Beitrabeffer. Jeg onffer at giore dem opmartiom paa nu, at den Tid er har, Da de vil opdage, at en politiff Smbaltning bar fundet Eted, og at de maa tage Beien hjem fra Bafgington og bore Staters 5owedfteder uden Mrbeide."

Diaje llotalelfer lomeden med langoarigt Bifald i Modet; pg Det er iffe vanffeligt at jorudfe, $\mathfrak{h w i l f f e n ~ B i r f f i n g ~ d e ~ b i l ~ h a v e ; ~ t h i ~ d e ~}$ figtede paa ell $\mathfrak{B l a} \mathfrak{F}$ fe Menteffer, $\mathfrak{b l a n D t}$ goem de vil "ubrette meget goot", D. b. i. De giongie Politifere, fom, truet med at mifte (5m= bedet, frate bliper de ludigfe Srbbere, man fan finde.

Mit detie vilde Dog intet fige, fafremt be, ber virfelig har Ran= Det Belford for Sie, vilde baagne op og give Agt pau faren, for= end det er forient, og de finder fig indoiflede $\mathfrak{i}$ Foretagender, $\mathfrak{h b i}$ Birfning og Raffebidide De iffe forudfaa, og faafremt De to §ongreg= fens gufe vilde bife fị tro mod den Grundlod, de har aflagt Go paa at opretholde; thi demme Bebogelfe gaar ud paa intet mindre end at


Men Desberre! Songregen har allerede pendt fit heflige Tillids= Goerb Ryggen for at fote fig efter Det §rav fra firfelig interesjerede弓 Sibe, der har dift fig faa uimoditaaeligt. Da Beftyrelfen for Ber= Densubtilfingen $\mathfrak{C}$ Chicago i 1893 anmodede Songresfen om at bevilge
 paa Rationalforfamlingen, at den gav efter og fatte fom Betingelfe for Benilgningen, at Ubitilingen ffulde bolde luttet om Spndagen. I Forbindelfe med worbandlingerte deEangaaende fand et ganfe marfeligt Sptrin Sted. ©n af Senatprerne bad om en Bibel og ammodede Sefretaren om at leje Det fierde $\mathfrak{B u b}$ i Soven, hoorpaa
arbardige Statamænd fremporte fine $\mathfrak{A r g u m e n t e r}$ og tilifitit ved $\mathfrak{G i}=$ ftemning befluttede, at ben $\mathfrak{D a g}$, der er paabudt i dette $\mathfrak{B u d}$ fom Sabbat, er Spabagen!

Dette var Rovgibning vedrørenbe Meligionen, noget Grumbioben ubtryffelig forbbder. (Se Tillceg I.) Det nedred de Sfranter, Der var oprettede mod $\mathfrak{F}$ oreningen mellem Sirfe og Stat, og anbuede Slujerne for den Elendighedernes flom, der bil brude las over Zandet fom en §olge af en faadan Forening. Wet Sirfeparti, ber har virfet for et religipft riffeg til Grumbloden, Gilfede Begibenteden fom en fitr
 fan toinge den fil at gjentempore fine $\mathfrak{M r a v}$. 5yor langt borte er da det "Billede", fom Sfriften har forudjagt fulde oprettes? Dm= ridfene af alt, hbad der er nodoendigt til det弓 Dprettelfe, fes allerede tydeligt. Mule de Baaben, Der behødez til et Mugreb paa Den ameri=
 og Leberne for denne fifiobntionngre Dinbaitning jamfer fig med forftartede Srafter til nge Yufalo mod det, der nogipr Mationten
 Danme Stataformen, faa den iffe longer anerfjender det ebangeliffe Writucip om furd Moffiflelfe mellem Sirfe og Stat - Dette at gibe Seiferen, gbad Seiferens er, og Gud, goad Guds er - ment fommer til at folde og oprette et religigft Balde, der vil Lentebinde Mente=
 blive fá meget barre $\mathfrak{m u}$ end noget $\mathfrak{i}$ Fortiden, forbi Memeffene mu

 allerede tlarlig tiffue. De flefte af Staterne $\mathfrak{i}$ den amerifanfle Union
 Den med af paabife den fybende $\operatorname{Dag}$ retmasfige תrav noffer, bil religiøje Jovere iffe bare fene om at giøre Brua af Dizje Rove for at fotte Forfolgelfezmaffineriet i (Gang. De, der helligholder den invende $\mathfrak{D a g}$, udvifer ingen $\mathfrak{T r o b}$ mod digje Sove ved at arbeide om
 beflitter fig ogiaa paa ned fit Mrbeide iffe at foritnere andre efler paa nogen Maade giøre J̃nogreb i Deres Rettigheder. NUIigebel regnes det
 bed, de arbeider, felv om man ifte fer eller horer dem. Ja det gaar endog faabidt, at Fradifanter og Menighedzlemmer gaar ub for at oploge dem eller fender $\mathfrak{P o l i t i b e t j e n t e ~ u d ~ d e t t e ~ D j e m e d . ~ S a a ~}$
arrefteres de, forbores og ftraffes med Mufft, Frengiel eller $\mathfrak{T b a n g}=$ arbeide. San langt frem fom til 1. Januar 1896 gif $\mathfrak{Z n t a l l e t}$ af dem, der faaledes bar blebent arrefterede, op til 90 , nogle af bem under Smftendigheder, foor ftor Strenghed bled ubuift mod dem; ig de faaledes fangilede bavde tilfamment maattet tjene nojten 1500
 flet, hoor de fad indefprrede, fordi de iffe aftoldt fig fra $\mathfrak{A r b e i d e}$ om Smbagen, funde diafe Sabbatsholdere fe Sondagstog fuldpaf= Kede med Menteffer, font gif til $\mathfrak{t r b e i}$ e eller orog ud paa $\mathfrak{F}$ prly $=$ ftelfer og til anden Slaga Beffjeftigelje og Moppredelie, idet Jern= banterne ogiaa bred fin Forretnint fom frobanlig paa ben Dag. Men man morffe fig, at bette bar faabanne, fom iffe holdt den fyonde Dag. De ibrige Nationalreformatorer havde $\operatorname{Drb}$ for at fmile for mange ?far fiben, naar faadame, fom fyold den fobende Dag, ntrede Frugt for, at Jorfolgelfe bifibe blibe Folgen af Deree Birtiombed. Mu fmiler de fun lidt mere grimt og fordrer ftrent= gere Sobe - for Sabbatatodoces Sfyld.

J De flejte af Staterne findes der $\mathfrak{i}$ beres Grumblobe eller $\mathfrak{F r i}=$ hedabreve (barantifor fuld Religidnafriged; Det fayder Derfor frafe i Dinene, hoor felbmodiigende det er at befatte fig med Sobgibning bedrarende Religionta; pg der marfes tillige en vi弓 Modbilje hoz Folfet mod at poe $\mathfrak{I r b t}$ paa nogen for hans religibje $\mathfrak{Y n f f u c l i f e r s ~}$ Sfyld. Derfor thr man til etfbert tanfefigt Midoel for at faa det til at fe ub, fom ont det flet itte er Forfolgelfe for Feligionens Sfulo, ment fun et Sparghanal om Sudighed mod den borgerlige Sob. (5t af de Baafund, Der benttes $i$ denme benfigt, er, at Eqn= Dagen fom ⿹bileday lum er en borgerlig Jndfiftelje og dent $\mathfrak{j n d}=$ fficrpelfe $\mathfrak{L u n}$ en Politibedrogt til Bedfte for Samfundet. Men Dette er en lumulighed; thi entber bed, at Sondagen i fin Sprindelife, Siftorie og jit fande $\mathfrak{B a j e n}$ er en religipe $\mathfrak{A n o r b n i n g}$. Sabde den intet religivit Brumblag, dilde man aldrig gave trenft paa faaledes at barme om dem. Derfor er alle de Forigg; der gipreß paa at indfifarpe den bed Robbud unber srufel ont Straf, intet andet end religitas 2 obginning og Ioang $\mathfrak{b u d}$.

Men om der nu er en $2 \mathfrak{l o n}$, fom panbyber Sondagens 5ellighol= delfe, bar jaa iffe Roben adindeß, indtil den tilbagefaldez? - (Fnhber Son, der iffe gipr Jndareh $\mathfrak{i}$ Sambittighedenz Mettigheder, bor, om den end ex modabdeltg for folfet, alligevel adydes, indtil den fan blive foranoret eller tilbagetald. Men Spmoaģlobene gior J̛nd=
greb i Deres Gambittighed，fom Gnlder en anden Iag，og fan af Den Grumd ifte anbendes＂lige for alle＂．Sg ingen fand Sriften fan bere afgengig af，hbad andre giber ham Zilladelfe til，naar det gicelber at dife Sydighed mod Gud．Man funde frembele马 fige：（Er det iffe §lertallet，fom ftnrer i et Rand jom de forenede Stater？Sa maa iffe


 Sieiferenser，og Gud det，¡om Guda er．＂Menmeffene fan witede Sode til Nern omalle Єamfundsmedlenmers folles Mettigheder，men lan＝ ger fan de iffe gaa；pg deri bil de aldrig tomme til at gione $\mathfrak{J n d}=$ greb $\mathfrak{i}$ nogens Sambittighedsrettigheder；tht en＂god＂Sambittighed （1 ね3t．3：21）vil alorig gipre Эabareb i andreß Rettigheder jaaledeß ¡om Mormonerneß \＄lerfoneri eller Ђedningernes Memeffeofringer．

Den amerifonife Republifa Grundiaggere tenfte aldrig，at der i Qandets Qoogioning ffulde opftaa nogen $\mathfrak{B e j o r e r l i g h e d}$ meo நeninn til Sambittighedsipgrgamaal；men de lod Det onde Srinctip，hborpaa
 et Brimaip der ded forfte Seilighed not faide vife fig virfiont．Wed
 forbnder Mermeffene at nife Endighed mod det，Bibelen tydefig for＝ langer af dem，og falede弓．fronfer deres hafhombelige Rettigheder． Sadame Rove fan en Sriften iffe bife \｛gtelie for，og Begieringen burde－tro mod，Goad den ftaar for i Mabnet－fjerne dem fra $\mathrm{Qob}=$ bagerne，boorfombelft be findes．Men dette vil den religips＝politiffe Prafteftand iffe bide af，og Mationen er domt；tfi berbed vil den ftille fig i Qinje med Fobrtions refigipje Teppotiame，og æaabet bil opfige til Sud fra hank lidende Born：＂Iet er Tio for §erren at handle；be hat brubt bin $800 . "$ Eal．119： 126.

Tette er heller iffe indifterfet alene til Mmerifa．I Sdmeis har Mnndighederne，ftpttende fig til en uretjordig jaafaldt＂㧱abriflob＂ i Fabor af Sproagen，luffet Enbende：Sagg Mobentifternes ftore Iryfferi，til Trods jor at Soldaterne briber paa med fin Efterfits og Frobeffibuing med alt，haad der folger bermed，om Epndagen paa Wladjen lige ubenfor Bogningen．Dette gar ogiaa gientaget fig
 Present Truth ubgif，blen luffet af 9lundighederne af famme Grumb．

Meden弓 bi ifolge frofetien＊an forbente at fe，＂Billedet＂opret＝ tet fun i de Forenede ©tater，vil Silbedeffen af Dnret blive almin＝
deligt ogjan $\mathfrak{i}$ andre $\mathcal{E a n d e}$; thi hele Berden feal følge efter $\mathfrak{D}$ nret. $\mathfrak{S a n f t e}$ mu en funde fige: ©fter hoad $\mathfrak{F}$ benter, der ffal fomme ud af bemte $\mathfrak{B e b c g e l f e , ~ m a n ~} \mathfrak{j}$ jo imødeje en religiøs forfølgelfeatio her $\mathfrak{i}$ Sandet, ja s man enoog neme, at alle (sube hellige fal blibe igjefflagne, on $\mathfrak{B i l l}$ det fital gipre, at alle, fom iffe tilbeder det, fal flaces ifjel.
(En forfolgelfestio har man i ober 50 Afar forubjagt og forben= tet. Den har nu taget fin Begnndelie, og beri har man et Bedi弓 paa Rigtigheden af den llolreggelfe af wrofetien, der fremfitilles i Dette $\mathfrak{B a r f}$; men bet folger langtfra deraf, at alle, nei pi tror iffe engang mange, bil blibe flaact ibjel, omend en Befaling herom vil Hogaa. Shi, iom ßrofeten paa et anbet Sted erflarer, Gub bil ifte forlade fit Folf i bente joare Strid, faa de fulbe libe Mederlag, ment gibe dem en herlig Seier puer $\mathfrak{T}$ nret, Deta Biflede, Marfe og शawnz Ial. Mab. 15: 2. Bidere ftaar ber omt denne jordiffe Magt, $\mathfrak{a t}$ Den flal give alle et Merfe ifin hatre Gaand eller paa fin Ban= De; $\mathfrak{p g}$ Dog taler תap. 20: 4 om (Bubz $\mathfrak{y o l f}$ fom Dem, Der $\mathfrak{i f t e}$ tog Martet og iffe filbad Billedet. Saafand den altfan tunde "giøre", at Der gibe alle et Maxte, medenz alligevel iffe alle tager bet, faa betegner paa lignembe Miade dette, at ben lader alle ihjelflaa, fom $\mathfrak{i f t e}$ vil tilbede Billedet, iffe moomendignta, at be virfelig mifter Ripet. Men hoorledes fan bette vare? Jo, det tnogaar flarlig under den Tolfning $\mathfrak{i c g e l}$, efter hbilfen (Gjerningenord undertiden blot beteg= ner $\mathfrak{B i t j e n}$ og $\mathfrak{B e f t r a b e l f e n ~ f o r ~ a t ~ w e ~ d e n ~ o m b a n d e d e ~ ( S j e r n i n g , ~}$ men iffe det, at det nownte virfelig uøfores. Bberge $\mathfrak{B u i f}$, Wrofes=
 thdeliggior Dette. I fite Bemarfninger over 2 Mof. 7: 11 figer han:
"Det er ent ufrabigefig Tolfningzregel, man byppig faar Sunendelfe for unter Inoningen af de hellige Sfrifter, at Gjerning $=$ ord umbertiden blot betegner $\mathfrak{B i l j e n}$ gg Beftrabelfen for at phe den omfandede (5jerning. Saatedes (5z. 24: 13: „Efterdt jeg Gar rentet dig, ment du iffe er bleben ren", b. b. F., jeg har fogt at renfe dig, giort alt muligt for at renfe dig, beftrabt mig for at

 Rom. 2: 4: "(5ubs (5odhed leder dig til Dmbendelfe", d. v. f. forioger at lede dig. .2Amos 9:3: ${ }^{\prime \prime} \mathrm{Og}$ giemmer de fig for mine ゆine paa $\mathfrak{y a b e t} \mathfrak{B u n d}{ }^{\prime \prime}$, d. b. f., om de end ioger at gjemme
 fig ftaar: fiffede Fred, d. b. f. forjogte at ftifte Fred."

Sanledes $\mathfrak{i}$ joreliggende $\mathfrak{T i f f a l d e . ~ T a r e t ~ g i p r , ~ a t ~ a l l e ~ t a g e r ~ e t ~}$ Mrerfe, og at alle flaaes ifjel, der iffe nil tilbede Billedet, d. b. F., Det agter, tiffigter og beftreber fig for at gipre dette: det faar iftand en faadan Seifutning, ubfordiger en faadan $\operatorname{Sod}$, men tan iffe bringe dent i Ubonelie; thi Gud tommer fit Folf til limbatuitg, og de, fom ba har gold Sirift Taalmodigheds Sro, bebares fra pald i deme Friftelfas Sturd ifolge $\mathfrak{2 l a b} .3: 10$; De, fom har giort ©hid til fin Tifflugt, bebares mod alt ondt, og ingen ßlage fal fonme nar til deres selt ifølge Sal. $91: 9,10$; Da fatal foer bent, fom fithoes ffreven $\mathfrak{i} \mathfrak{B o g e n}$, unbtomme ifglge $\mathfrak{D a n}$. 12: 1, og da fal de, fom er tipbte fra Memeffene, og fom er bleven Seierferrer over Duret
 14: 2-4.

Enobidere fumbe man indoende: $\mathfrak{y}$ er $\operatorname{dog}$ altfor lettroende, fom antager, at be ftore Folfemajfer $\mathfrak{i}$ bor Mation, af hoem mange er aldeles ligegnldige eller endog fiendtig ftemte mod Эeligimen, fan bringes til faabidt at beguntige Sondagent religipfe jellighol= delfe, at der vil blive abftedt ent almindelig $\operatorname{Son}$ til Fordel for famme.
 jaaban Smbeltring, vil Den fomute.

Gt tage $\mathfrak{D y r e t z}$ Mrerfe paa fin Bande er det famme efter vor Mening fom med ßitje of Forftand at anertiende $\mathfrak{D y r e t a}$ Mindighed, idet man godzjender Den sinditiftelfe, fom 9herfet giœlder. Saaledes fommer man Da ogiaa til bette: $\mathfrak{A l}$ tage Mrerfet paa Saanden er det jamme, fom at man bed en efler anden yore fanding betegner fint Sydighed og Troffab.*)
18. Bers. Ser er Bisbom! 5yo, ber har fortaro, beregue Tyrets Tal!

$\mathfrak{D e t} \mathfrak{M a v n z}$ Ial. - "Daretz $\mathfrak{T a l}, "$ figer Forudigelfen, "er et Menneffes Tal, og det $\mathfrak{Z a l}$ er fets §urbrede, feftit og fets." Erffelte forigger at finde dette i DrDet LatEINOS, det "latimffe" Songedomme. Saaledes faar de da - vi fatter iffe efter gotifen Regel - L til at bare $=30, \mathrm{~A}=1, \mathrm{~T}=300, \mathrm{E}=5, \mathrm{I}=$ $10, \mathrm{~N}=50, \mathbf{O}=70 \mathrm{og} \mathrm{S}=200$, tilfammenlagt 666. शaar man paa denne Maade ubleder Tallet af Mannet, fan man juarere

[^31]betegut bette fom ent Bjeetning end fom noget andet．Ibit man fan jo finde nteften，hoor mange Mabne det fal vere，fom paa Den Maade angiber Tallet．Der findes not alligebel en alborlig Sinbbending， man fan reife mod det Mabu，fom obenfor bringes i forflag．Ial＝ let，figer Wrofetien，er et Pennejfes Tal；og faafremt det fanal afledes af et Mabn eller Sitel，er bet den naturlige Slutning，at dette maa vare et ferligt Memteffes sian ellex Titel．Men i obenftanende bar man et Jolfenam eller et Miges Mabn，iffe＂et Menneffes＂efter Fonditgeliens sab．

Det meft antagelige $\mathfrak{x a n n}$ ，bi nogenfinde bar fet fremfat fom det， der indeholder $\mathfrak{D u r e t} \mathfrak{Z} \mathfrak{Z}$ ，er Den gudsbepottelige Titel，huormed Bawen lader fig talde，og fom han med Bogitaver af Diamanter berer paa fin Biipefue，fin ypperftepreftefige $\mathfrak{R r o n e}$ ：VICARIUS
 Delute Sitel de Bogitaber，Satinerne benbtted fom Taltegn，og ind＝ foetter deres Ialbardi，faur mant netop 666．Saaledes bar man $V=5, \mathrm{I}=1, \mathrm{C}=100(\mathrm{~A}$ og R benytteß iffe jom 马altegn）， $\mathrm{I}=1$ ， U （foroum det famme fom V ）$=5$（ S g F bennttes iffe fom $\mathfrak{T a l t e g n ) , ~}$ $\mathrm{I}=1, \mathrm{~L}=50, \mathrm{I}=1, \mathrm{I}=1, \mathrm{D}=500$（ E bentytte iffe jom $\mathfrak{T a l}=$ tegn）， $\mathrm{I}=1$ ．Qaedger man disje $\mathfrak{T a l}$ fammen，faar man netop 666.

Demte Sitel fanar paa ßavent Srone．Smend Mrndighederne i Batifanet $i$ de fenere $\mathfrak{M a r}$ har wift fig tilbotelige til at gipre bet faa lidet frentrebende pon muligt，er ber Dog goo（Grund til at tro， at benue Titel brugtes jaaledes i forrige Yider，og at idetmindife én
 Deanganende er fra ？eldite ©．©．Scoles fra Maigburn，Mo．：
＂Jeg har trufiet to Micend，fom figer，de lar fet Demne Sirone，
 bevift out，at hoad de figer er fand．Den forfte bar $\mathfrak{M}$ ．De $\mathcal{D a t t i}$ ， en Sabbatayolder，der for hawde beret tatalff Proft og fabde til＝ bragt fire Mar $\mathfrak{t}$ Rom．Soan $\mathfrak{t o m}$ paa $\mathfrak{B e f p g} \mathfrak{h o z}$ mig，medens jeg virfebe i St．Baul，Mimn．，for flere Mar fiden．Jeg bifte ham min Iraftat The Seal of God and the Mark of the Beast．5an jagde fita弗，at min Jnifription iffe bar anbragt paa rette Maade paa Bille det deri．ظan bemartede，at gan ofte habde jet den $\mathfrak{M}$ Mu＝ icet i Batifanet，og gab en omitandelig og nøiagtig Beffribelfe af hele 今romen．Dengang jeg ubgad min §raftat，tjendte jeg iffe til， $\mathfrak{h b o r l e d e 马 ~ D r d e n e ~ b a r ~ o r d n e t ~} i$ den ratinfte Juffription，og derfor jatte jeg dem $\mathfrak{i}$ Billedet af Sronent $\mathfrak{i}$ én Sinje．Br．De Satti giorde


Ejter et fotografi taget i Datifanets 2lufcum.
mig frats opmartfom paa Feilen og jagde，at Det forite Sro ftod paa den querite Bel af dent treodbbelte Srone，det andet Sid paa Den mellemfte $\mathfrak{D}: 1 \mathrm{og}$ Droet Dei paa dent nederfte $\mathfrak{D e l}$ ．§an for＝ flarede ogiaa，at de to forite Dro bar dannet af marte gegolitene， medens Drdet Dei dar jammemiat af rene Diamanter．

 ftrere $\mathfrak{I a l e n}$ med；det ene af di弓je var en Bjengibelfe af Mavens Brone efter den Beffribelfe， $\mathfrak{B r}$ ．De $\mathfrak{Z a t t i} \mathfrak{h a v d e}$ ginet mig af dent． （En pregbyterianif $\mathfrak{B r c f i}$ ，Paft．B．Sofiman，bar tilitede，og da jeg beffreb Sronen，reifte han fig op og forllarede for $\mathfrak{F}$ orjamsingen，at medens han bar i Fom og fuderede til $\mathfrak{B r x f t}$ ，hadde han jet denue feldjamme Sirone pg lagt Marfe til ふuffriptionen，og at Sroei Dei bar fammenfat af metop et Sundrede Diamanter，Jeg talte med
 af hane Beffrivelfe blev jeg aldeles doerbebift om ，at dette bar ben felofamme Srone，jom Br．De Satti gabde jet，men fom mange har fagt iffe fandtes．Jeg bad ham da give mig en ffriftlig（frflarintg Gerom，og her er，haad han gan mig：
，＂ $\mathcal{T}$ il hoem det maatte bedfomme：ईerbed bebidne马，at jeg blev foot i Banern i 1828，fit min Modannelfe i Münden og bled opdragen fom $\mathfrak{R a t o f i f}$ ．$\Im 1844$ og 1845 ftuberede jeg til Freft bed Jefuiterfollegiet i Rom．Wed（3ndstjeneften i Faaften i 1845 bar Babe Gregor XVI en tredobbeit Srone，godepaa der ftod denne Juffription i Jubeler：Vicarius Filii Dei．Det bled og jagt，at der bar et 5umbrede $\mathfrak{D i t a m a n t e r ~} \mathfrak{i}$ Droet Dei；de andre Drd bar af 2edelftene i en martere Farbe．Der bar éf Sro pan heer Srone gg iffe alle $\mathfrak{i}$ en Sinje．Jeg nar narbarende ded Bubstjeneften，jaa Sronen tybelig og lagde npie Marte til den．
， $\mathfrak{J} 1850$ bled jeg ombendt til（Bud og Mrotefantimmen． $\mathfrak{I}_{0}$ Mar fenere traadte jeg ind $\mathfrak{i}$ den ebangelife $\mathfrak{G i r f e g}$ Prafteffab，og derefter forentede jeg mig med $\mathfrak{F r e s b n t e r i a n e r f i r f e n , ~ m e n ~ h a r ~ n u ~ t r u f = ~}$ fet mig tilbage fra aftio Birffombed efter at have ftanet $\mathfrak{i}$ Qemeften i 50 Mar．
 Scolez，da han figer，at jomme neegter，at Paben nogenfinde bar baaret denne sirnote．Men jeg bed，han har，thit jeg faa den paa
 „Weebb（6ity，Mlo．，29．Dft． 1906.

W．நoffman．＂

Folgende llodrag angaaende dette $\mathfrak{B u n f t}$ er taget fra et Sfrift faldet The Reformation med Marstallet 1832：
＂Fru $\mathfrak{H}$ ．，＂fagde $\mathfrak{F r f}$ ．（Emmont，＂forleden Dag jaa jeg noget meget befntiderfigt；jeg har tantt meget Derpaa og bil nu omtale det for $\mathfrak{D e m}$ ．（5n Berfon bar forleden Bione til en qudatjenfflig Wand＝ ling i dent romerffe Sirfe．§det ßaben git forbi ham i fulot $D$ p－ tog，glimrende autruffen i fin npperitepreftelige silconing，foilede vedonnmentes Dite paa digje fore ffimende $\mathfrak{B o g}$ faber paa $\mathfrak{h a n 马}$
 nets $\mathfrak{j u r t i g h e d ~ f a l o t ~ h a n ̧ ~ T a u f e r ~ p a a ~} \mathfrak{H a b .}$ 13：18．＂＂Slaa det Sted op，＂fagde $\mathfrak{F}$ ru $\mathfrak{Y}$ ．Frif．（Emmona flog op i bet nye Teita＝
 det er et Memuffes $\mathfrak{T a l}$ ，og deth $\mathfrak{Z a l}$ er fetz §unbrede，feffic og
 $\mathfrak{B i n a n t}$ og medtegnede de Bogftaber，fom habde Ialbardi，i Jubffrif＝ ten paa hans sue，－der ftod 666．＂

以er har bi jo et Menteffes Ial，ja det＂Syndenz Menmeffe＂；og
 balat eu Titel，fom bifer Dureta gudsbejpottelige $\mathfrak{R}$ arafter，og faa bar ladet den indifrive paa fin Biipefue jom for at brendemerfe fig med
 bed ent biz Qeilighed．Wet fan godt vare，at der har baret andre
 ftefue fom her beffrevet．Men Dette far intet at fige；thi Paberme bed＝ tjender fig alle Titelen＂Srifti Bifar＂．（Se standard Dictionary， $\mathfrak{P r t}$ ．vicar．）Sy de obenfor auforte Srd er Deme Siter paa Satin i de


Saaledeß fintter 13．תap．Gud弓 Folf ftaar opftillet overfor
 $\mathfrak{B a n l} \mathfrak{y}$ nititg fra Gamfundet truer bem，fordi de holber faft veo Sandheden．Iil den angibne Sid fommer Spiritizmen til at ubpore Finte overbclinende Bidundere，der bedrager al 彐erden，fun iffe be ubualgte．Matt．24：24； 2 Theaj．2：8－12．Det bliver den＂Oril＝ ftelfens Stumo＂，Firboelfens Sturd，der fom nexont $\mathfrak{t a b}$ ．3： 10 ffal fomme over al Berden．Men hoad bliber ldfalbet af denne Siamp？Man labee iffe uben Evar paa dette vigttge Sparabmaal． Det folgende ふapitela forite fem $\mathfrak{B e r}$ ，ber burbe habe veret reguet med fom en Del af indevarende Sapitel，fulditendiggior Denne Forndiiget＝


14. $\mathbb{k}$ apitel.

1. Bers. $\operatorname{Og}$ jeg.jaa, og je, Qammet fod paa Sions Rjerg, og med bet hut= brebe og fire og firti Tuftube, fom havbe bets fabers Yian ferevet 1 fitue watber.

 3. $\operatorname{Og}$ be fang en ny Sang for Tromen og for be fite Eyr og for be 2elbite; og mgen funbe late ben Sang, uben be hutbrebe og fire og fitt wuinbe, be, fom er fibbte fra Sobder. 4. Sigie er be, fom iffe har befmittet fig meb fivis: Der, thi be er fomfruer. Wible er te, fom folger Qammet, hoor bet gaar. Tỉie
 Mund er iffe funden Svig; thi be er ufraffelige for Gubs jrone.

Det er noget nndefuldt ved det profetife Sro, at (9ubs zolf
 til fig felb. Wrofetien forer dem niftnof derben, hoor ber er Fare paaferde; men ben holder iffe ber inde og lader bem fan gjatte fig til fin Sfjebne i Sbibl og fanbonde $i$ Fortbiblelie med Seninn til det endelige lidfald. Nei, den forer dem helt igjenmem til Enden og og bijer, hoorledes entoer Ramp bil ende. De forfte fem Bets i $\mathfrak{M a b} .14$ ex et Exampel herpaa. Sap. 13 fluttede med GuDz Folk, der hoor det - felb en liben og tilfineladende fong og forjoaralps Flot - Iaa i bøoelig Mamp med Jorden马 ntegtigfte Frcefter, fom Dragen til fir Sjenefte raader ober. Der ubgaar en Befaling, ftyt= tet af Zandeta hoiefte Matrighed, at de fal tilbede Bifledet og nod= tage Maxtet, med Trufel om Dobsftraf, om de begrer fig for at ablyde. Jovad fan (bubs Foll giøre under en faaban Samp ng ien faa boerlig Irœngfel? Syad fal ber blibe af dem? Sfu med $\mathfrak{Y}$ poitelen frem til bet nafte, der foregaar $i$ det ftore Sfuefpil; goab fer bi ba? Jo, netop Deme famme Sfare faambe paa §iont Bjerg Dan. and Rev. - Danish-Norwegian. 42
med Qammet, enfeterrig Sfare, der frydefuld flaar paa fine barper, jpiller uo fin Seiersiubel $\mathfrak{i}$ be himmelffe Sale. Saaledes faar bi Withed for, at naar ben Tid fommer, da bi fal binde an med Mørfeta Magter, da er Hofrielfen iffe blot jitter, men lige for $\mathfrak{y a a n}=$ Den.

Nat de 144,000 , jom her fes paa 3idn Bjerg, er de hellige, der
 $\mathfrak{B i t l e d e}$ Brede, er Der al Grumb til at tro.

1. De er i et og alt de famme fom de befeglede $\mathfrak{i} \mathfrak{A} \mathfrak{A} \mathfrak{b}$. 7, der, fom allerede paapeget, er be retfaroige, fom leber bed Srifti andet תomme.
2. De er de feirende $i$ den fjette Menighed, Der under $\mathfrak{B e n}$ かb= nelfen Filadeffia omtales i $\mathfrak{A x b}$. 3: 11, 12.
3. De er "Hjøbte fra Menmeffene" (4. Berß), - et MDtryt Der fun fan anbendes paa dem, der tages til פimilen fra de lebendes Tal. Baulus frrebede for om muligt at naa til de Dodes Dpitan= delfe. Fill. 3: 11. Dette er bereß §aab, Der jober i Jefus: en Spftandelfe fra de DøDe. (En EpElipfelfe fra Menneffene, fra de levende, maa betnde noget andet og fan fun fige et: Forbanding. Terfor er de 144,000 de lebende leellige, Der fál forbandles ded Srifi andet Komme. Se under 13. Bers, Mum.

Baa boilfet 3ibnt Bjerg fer da jofannes denne Sfare ftan? §o, paa 3ions Bjerg fiftoppe; thi sarpefiflernes $\mathfrak{\Re o f t , ~ f o m ~ u t o i b l = ~}$ fomt netop Inder fra bisie, horee fra bimlent det famme Binn, fyoor= fra berren lader fiu Røjt lnde, naar han taler til fit Folf i noie Forbindelfe med Menteffens Squa Somme. Joel 3: 21; 5eb. 12:
 at der findes et 3 ions $B$ Berg $\mathfrak{G i m l e n}$ og et jerufalem hiftoppe, vilide det vare en fraftig Modgift mod den almindelig uobredte vildfarende Eere om et timeligt $\mathfrak{I} u f i n d a a r a z r i g e . ~$
(Endmu nogle faa Iing om de 144,000 , foruben had ber er fagt i 7. Sap., giør i dianje forte Bemarfninger $\mathfrak{F r a v}$ paa bor $\mathfrak{D p}=$ martiomyed:

1. We har $\mathfrak{E a m m e t}$ Fabers Maun $i$ fine Xander. § 7. Sap. ftant der, at de har (5ud马 Segl ifine ßander. Ser har bi da en bigtig Rogle til Forftanelien af ©uds Segl; thi bi indier ftrate, at Faberen betragter fit Mabn fom fit Segl. Derfor er bet Buo i Roven, fom indeholder (Gude Mawn, Sobens. Segl. Sabbatabudet er beteneite, fom har dette, d. b. f. indeholder ben betegnende Titel, fom abffiller

Den fanbe (Sud fra alle falfe (Suber. Waa bet Eted, hoor demue
 21; 14: 23; 16:2,6 o. f. v.); og den, fom golder dette Bud, har folgelig ben levende (5uds Segl.
2. De funger en my Sang, fom ingen anden Stare fan lere. S §ap. 15: 3 fulbez den Mrofes' og Lammets Sang. Mofes Enng bar, fom man fan fe af 2 Mof. 15 , Gangen om, hoad lyan ljabde provet, $\mathfrak{g g}$ om, hovrledes han var bleben ubfriet. Tette er derfor ogfan de 144,000 S Sang. Sutgen antre fan vere meo og fonge den; thi ingen andre har oplevet, hoad de bar oplevet.
3. De hadde iffe befmittet fig med Sumber. (En Svinde er i Striften Sindbillede paa en Menighed, idet en dubia fibinde frem= ftiller ent ren Menighed, en falden Sinde en frafalden Menigheo. Wet er da altiaa et Sarfjende bed obemtrente Sfare, at de iffe hat befmittet fig med efler havt porbindelfe med vandets faldue Menig= $\mathfrak{G e d e r}$, paa den $\mathfrak{I i d}$ de udfries. Dog maa bi ifte tentfe ns det faa, at de aldrig babde had noget gorbindelife med disfe Menigheder; thit det er fun til en beftemt sid, man bliber befmittet ved dem. I Map. 18: 4 ubgaar ber ell Roft til Bnds onlf i Babnlon, at be fal gaa bort, for at de iffe fal blibe delagtige i hendes Ember. Maar de agter paa deme Spfording og afbryder fin zorbindedie med hende, undgaar de at bejmittes af bendes Synder. Santedes med de $144,=$ 000 ; omend entelte af demengang tan fave fanet $\mathfrak{i}$ farbindelfe med †orbarbede Menigheder, afbrbder de Deme Forbitbelfe, haar det $\mathfrak{b l i}=$ ber Sand langer at bibeholde den.
4. De folger $\mathfrak{Q a m m e t}$, hoor det gaar. Dette man bere i derez gientipte Stand. De er fin herliggionte berres farlige vedagere og Deltagere i Riget. Sap. 7: 17 taler om be famme Tufinder og den jamme Iid: „Ihi Sammet, fom er $\mathfrak{i}$ Tronens Midte, Ffal bogte bent og lede dem til Qidiens Bandilider."
 janes at andendes om forftellige for at betegne forlige Bilfaar. Sitifus er Forftegroben fom Modbilledet af det forite Sieg, Wropten bebregede for 5errens $\mathfrak{Y n f i g h t . ~ \Im a f o b ~ f a l d e r ~ d e m , ~ d e r ~ f o r f t ~ a u t o g ~}$ (Evangeliet, en Fpritegrode. Sap. 1: 18. Saledes taldes de 144,= 000 , Der her paa Jorden mber de fibite Dages (Sjenvordigleder modnez for dent bimmelfe d'ade, naar de onerfares til simlen uben at fifue $\mathfrak{D o b e n}$ og Der indtager en fremragende Stilling, i denne $\mathfrak{B e}=$ thoning en Forftegrooe for (Gud $\mathfrak{v g}$ Vammet. Med deme Beffribelfe
af de 144,000 ＇s Seiersiubel flutter bet profetiffe $\mathfrak{A f f n i t}$ ，fom begnndte med 12．Sapitel．

6．Werg．Og jeg faa en anben（Engel flyde midt igientem Simlen，fom bavbe et evigt（soangelium at forfynde bem，fom bor paa $\mathfrak{y}$ orben，og alle Slagter og
 og giv ham 2 （fre，thi hans goms Time er fommen，og tilbed ham，fom gar giort fimten og Sorben og 5avet og Bandenes ふilber！8． $\operatorname{Dg}$ en anden （5ngel fulgte，fom fagəe：faldet，faldet er Babylon，ben ftore Stab，forbi bet bar givet alle folf at briffe af jit 5oreries wrebes $\mathfrak{B i n}$ ． 9 ．Og en trebje（fngel
 og nobtager Marfet i fin llande eller i in jaand，10．ja briffer ogiaa han

 11．Sg beres \＄utes $\mathfrak{R y g}$ opitiger i al Evighed，og be har iffe §oile Jag eller Mat，de，fom tilbeder Tyret og bets Billede，og den，fom modtager bets Yanns Marfe．12．末er er be helliges Talmobighed，her er de，fom bedarer（3nd弓 BuD og ふeju Tro！

Det forite $\mathfrak{B} \mathfrak{u}$ difab．－ $\mathfrak{J}$ diafe $\mathfrak{B e r}$ fremptilles noget
 tiffe Begiventfeder．Bi ded，at jaa er，fordi de foregaaende Bers i dette Siapitel beffriber en Efare af de gjentøite jamlede i HDøolig＝ lyedふitanden，－en Begivenbed，fon ubgior en $\mathfrak{D e l}$ af denne profe＝
 Begiventeder fhtter．Эugen forndigelfe naar nemlig ud over Mowde＝ lighedsifanden，og faapuart bi i ell profetiff æreffe naar faa langt frem，bed bi，at denne æaffe her ender，og at det，der $\mathfrak{i}$ det paafalgende fremføres，hører til en mi §afle Begibenteder．Sxarlig Mabenba＝ ringen beftan fom for paapeget af faadante indbyrdes uafgangige profetiffe Freffer，og wi hat jo tioligere lavt en hel Del Prober paa， at fan er．

De Butfaber，jom $\mathfrak{t}$ disfe Bers beffribes，gaar $\mathfrak{i} \mathfrak{U l m}$ mbelighed under Mabn af＂be tre Engles Bubifaber $\mathfrak{i} \mathfrak{M a b}$ ．14＂．Bi har Fet til om dem at bruge Srombtallene forfte，anden og tredje ifolge Brofetien feld；thi den fitite falbes uotryffelig＂entredje Engel＂， hooraf faa folger，at den foregaaende bar den anden，og den，der gif forud for Deme，den forfte Engel．

Disje Engle er denfuntig findbifledlige；thi ben（Sjerning，ber tillagges dem，er at preedite for $\mathfrak{F o l f}$ Det ebige Ebangelium；men dette at probife（Evangeliet er iffe bleven betroet（5ngle i egentlig $\mathfrak{F} \mathfrak{r f f a n d}$ ，men overbraget Menneffer，fom er anfoarlige for denne


Det evige 区vargelium.

Gellige Forpligtelị． $\mathfrak{y}$ ver ijor af biaje tre Engle beteguer berfor findbilledig et Folf，ber Gar det guerd at fundajore fine Mebmen＝ neffer de farlige Santheder，hooraf bisfe whofaber goert for fig farlig beftaar．
 er ongt interesferede i 9aadens（Sjerning bland Menmeffene，idet de er ubiende til Tjenefte for Dem，fom fal arbe Salighed；og da ber $\mathfrak{h e r f f e r}$ Drben $\mathfrak{i}$ alle bent bimmelffe Berbenz Blaner og zoretagender， ligger det nare at antage，at en egentlig Engel fanar til $\mathfrak{Z n j o a r}$ for


S bisfe Sindbilleder fer vi，i ghilfen ffarp Modiotning Bibelen ftiller det fimmelfe til bet jordiffe．Paar der fat betegues jordiffe Sthrelfer，om det ent er de bedfte blandt dem，da er et grujont， rovgridff Dur bet neft pa3fende Simbdillede，man fan finde．Men
 Engel indfyllet $\mathfrak{i}$ Stiduthed $\mathfrak{a g}$ omgiordet med Magt．
 falder den let not $\mathfrak{t}$ Sinene，fom opmarfiomt granfler dem．Maar $\mathfrak{Z}$ iden fommer，da dizfe $\mathfrak{B u b f f a b e r}$ ffal forfunde og bltoer forfyndte， maa de ogfaa $\mathfrak{i}$ felde Sagens Ratur fomme til at ubgipre bet，hoor＝
 iffe vere fagt，at den ftore Mawfe af den dalevende Slagt netop giver Mgt paa dem；tai inden hoer Iidsalder i Berben har man iab＝ vantlignts oberiet， $\mathfrak{h b a d}$ der netop for vedtommende Tio har beret Sandhed；men disife Budfaber bliber bog det，hoorom man meget alborlig bil famle fig fil Betragtning，faafremt man Kar et baagent Die for det，der anganr enz eget Bel．Maar §erren giver fine Ije＝ nere det ⿹勹uern at forfonde for Berden，at hans Doms time er fom＝ men，at $\mathfrak{B a b y l o n}$ er faldet， $\operatorname{ng}$ at den，fom tilbeder $\mathfrak{D y r e t}$ og bets $\mathfrak{B i l l e d e}$ ，maa briffe a币 hans $\mathfrak{B r e b e s} \mathfrak{B i n}$ ，ifficutet ublandet $\mathfrak{i}$ han $\mathfrak{F o r t a r n e l f e s ~} \mathfrak{M a f t}$－en frngteligere $\mathfrak{I r u f e l}$ end nogen anden，Der findes $\mathfrak{i}$ Santhedena Efrifter－fan ingen tage biaje Monarfler fom uvajentlige og lade dem gaa upaagatede eller urenfede ben，uben at han jo derved fetter fin Sjel $\mathfrak{i}$ Fare．Seraf fan bi da indfe Mpo＝ venbigheden af i entiber Iibsalder，ferlig i den mubarende，da faa mange $\mathfrak{F}$ ingerpeg Harlig thder paa，at $\mathfrak{j}$ orbent endelige，ficebne $=$ foangre Stumo fuart fifal fomme，inderlig og afoorlig at ioge $\mathfrak{F o v}=$ ftaalfe af jerrens（Bjerning，for at bi ifte fal gaa（Blip af netop denne Єandeda Belfignelfer．

Demte（Engel i $\mathfrak{2 l a b}$ ．14： 6 faldez „en anden（Engel＂，fordi Sohannes i Forweien habde jet en（engel flybe ajennem Simlen paa en fignende Mande（ Sap．8：13）og forfonde，at de fiofte tre Bajuner $\mathfrak{i}$ de fone Raffe bar Bebafumer．Tette bar henimod Slutningen af det fjette Marhumbrede．Se Siap．8： 12.

Suad man forft maa ioge at faa Fede paa er，til hbiffet $\mathfrak{Z i D}=$ puntt dette Bubfab ffal henfores．Saar fan man bel med Rime＝ lighed vente forfurdelfen om，at＂hans פoms Time er fommen＂？ Den blotte Mulighed for，at det fan vere i vor egen Tid，berettiger op til med faritg alvorfig Mgtpangivenhed at underigge bette Spørg ${ }^{2}=$ manl．Men den ftore Sandinnlighed for，ja，hoad mere er，det jiffe Bedis for，at fan er Fiffordet，fanledeg fom det videre bil fremgaa af ncerverenbe Bedignarlfe，bar bringe Blodet til at fabl hurtigere
 Fent af，guor betyoning gituld ong bemte Stumber．

I Mateoning af bette Gprogmaal om，til boilfet Tibspunft $\mathfrak{F}$ orubfigelfent paa dette Eted fal henlegges，er der fun tre Mulig＝ Geber，og fom man funbe vente，fremfottees atle disfe af forffiellige Fortolfere，nemilig：1）at dette Bubifab gaves engang i fortion，i Mipofifernes Sage eller paa Reformatorernez $\mathfrak{z i b}$ ；2）at bet fal gives engang i fremtiden；3）at bet gixelber ben mulebende Slegt．

Sad of nu forft pe paa det forfte med hemint til fortion． Selve Budfabets 彐cien ubeluffer den Tarfe，at det funde vare givet i $\mathfrak{H}$ poitlernes Dage．Mpofterne forfunte iffe，at ©ubs Ioms Sime var fommen；thi i jau faro favde det itfe varet jand，og Deres $\mathfrak{B u b j f a b}$ viloe vare bleben brendemaerfet fom falft．Bel havde de noget at fige om Tommen；men de pegte paa ent nbeftemt $\mathfrak{F}$ remtio， i hnilfen den fullde fuldonroes．I Matt．10：15；11：21－24，fobor Srifti egue Dro anfores，hentagos Dommen ober Sodoma og Gos morra，Intus，Sioon，Rorafin og Saperiaum til en ubeitemt そremtio．Paulus erflorede for de overtroiffe Mtenere，at Gub hadde fat en $\mathfrak{D a q}$ ，da han vilde oømme $\mathfrak{B e r} e n$ ． $\mathfrak{H}$ p．（5j．17：31．Wan talede for Feltix＂om Retfardighed og Mfgold og den tilfommende
 Tanter paa deu Dag，Da Gud fulde bpmme Memeffenes fifulte Jorctter bed Jefus frifus．刃om．2：16．5an pegte for forinti＝ erne paa den $\mathfrak{D a g}$ ，da det bor os afle at abbenbares for $\mathfrak{R r i f f t}$ Dom＝ ftol． 2 Sor． $5: 10$ ．Safob ffreb til Brodene $\mathfrak{i x p}$（predelfen，at be engang i fremtion ffulide domme马 efter Fribedens $\mathfrak{L o b}$ ．Jaf．2：
 jom bebarede til den ftore $\mathfrak{D a g s ~ D o m , ~ d e r ~ e n t m u ~ p a a ~ d e n ~ T i o ~ l a a ~}$ langt i Fremtiden ( 2 Wet. 2: 4; Jub. 6); og til denne Pag fal ogfan bente Berdens uretfardige bebares. 2 Wet. 2:9. Syour er iffe alt dette noget ganffe andet ent at tumbiore for 刃eroen bet ower= raffende $\mathfrak{B u b f a b}$, at "bans Tomis $\mathfrak{D i m e ~ e r ~ t o m m e n " ! ~ - ~ e n ~ f u m b = ~}$


Efter $\mathfrak{A p o f t l e r t e} \mathrm{E}_{\mathrm{B}}$ Dage er ber iffe fremfommet noget, fom man efter bort Begreb engang furbe trenfe fia fulde vare en Fulobnrdelie af $\mathfrak{B u D f a b e t ; ~ f o r ~ m a n ~ n a a r ~ f r e m ~ t i l ~ \Re e f o r m a t i o n e n ~ t ~ b e t ~ f e f f e n t r e ~ M a r = ~}$ hunorede. Enfelte fnnes da tilbsiefige til motfelig at ftille fig faft her og paafan, at det maatte bare Suther $\mathfrak{g g}$ hate Medarbeibere, fom forknote det forfte $\mathfrak{B u b j t a b}$, og at de to folgende $\mathfrak{B u b j f a b e r}$ er bleben givne efter hans sid. Dette er ba et Sprogmanl, fom fua= rere maa afgipres med hiftoriffe Sijendajerninger ent bed nuget andet, og bi forger berfor: Synor har man Bebifet for, at Mefor= matorerne lod nogen faadan Sundgjarelie nogan? gnad de larte, fiender man godt til, og deres Sfrifter har max i Befold. Maar og hoor vaffede be Berien op med den Forfnndelfe, at (Subs Ioms Time bar fommen? Bi finder ingen Beretning om, at deres $\mathfrak{B r c e}=$ difen gif wo paa defte. Ivertimod; man bed om Guther, at ban antog, at Dommen fulde fomme omtrent 300 Yar efter fanz $\mathfrak{D}$ age. $\bigcirc g$ fandanne Meddelelfer bør bare afgiprende, jaavidt Meformatorerne angaar.
 $\mathfrak{a f}$, at Bubifaberne fan vare fundajort i wortiben, vil bi mu fe paa den $\mathfrak{B e t r a g t m i n g a ̆ m a a d e , ~ f o m ~ h e n l e g g e r ~ d e m ~ f i l ~} \mathfrak{q}$ remtiden. Med , $\mathfrak{F} r e m=$ tidell" menes da ell Tid efter Rrifti andet Siomme; og Den Grund, man ftatei fig til, naar man Kenfregger Bubfabet til den Tio, er,


 Srofeti $\mathfrak{i}$ uafbrubt Reffefolge, vilde man fumme trenfe fig det faa= ledes; men da den bejtaar af en æaffe indbyndes nafbongige profe= tiffe ßarter, og da det allerede er paabift, at en faaban flutter med nœrbœrende Sapitela 5. Bers, of en ny begynder med 6. 刃era, faa fun man iffe pderligere holde paa foregaaembe ©inamade. Tet maa bare not at marte fig folgende for at finume, at Bubfabet iffe fan


1．Det apoitoliffe ફoverd itrafte fig kun til＂ظpften＂，fom er Werdents（5nde．Din derfor Dente Engel fommer efter nabnte Begi＝ benhed med fit＂eviae（5vangelium＂，forfnnder han et andet（Ebange＝ lium og Yjemfaloer faaledes til ßaulua＇Forbandelfe i Bal．1：8．

2．Det andet $\mathfrak{B u b j f a b}$ fan naturligdiz iffe gives før det førfte； men det andet Buoffab forfmider jo Babylons ₹alo，og derefter hores en $\mathfrak{R o f t}$ fra Simlen，figende：＂（bat bort fra hende，J，mit ₹olf！＂§ovr taabeliagt at jette dette til efter Sirift andet Somme， da man dog bed，at paa deat Tid er alle de，der horer（buld til， bade lebende og bode，pptagne for at mpde den fra $\mathfrak{b l m l e n t i o m = ~}$ mende $\mathfrak{b e r r e}$ og fiden for ebig at vare hos fam．De fan iffe falde 马 bort fra Babnlon efter dette；Det er iffe did，Mriftus forer dem，men


3．Eft Blif paa den tredje Gngela Budifab，fom ogfaa maa fuldharde $i$ en fommende TiDalder，Derfom det forfte fall，bifer end nderligere obemmente Gummaades Urimelighed．Dette Bubifab adoarer imod at tilbede $\mathfrak{D y r e t}$ ，－Ger utbibliomt det pavelfge $\mathfrak{D y r}$ ． Ment bet pavelige $\mathfrak{D n r}$ er jo ifjelflaget og givet hen til at brændes
 Duret faftes jo paa den Sid i Jidpon for iffe mere at forfore den Wriefte马 hellige．Yab．19：20．5yorfor bil man dog begaa den Taabelighed at hentegge et Buofab，fom adoarer mod at tilbede Dyret，til et Sibpurft，da Duret har pphort at bare til，og Deta Tibbedelfe altiaa er umulig？
 $\mathfrak{a f "}$ ，D．b．f．fra Det Dieblif af，Det tredje Bubffab begnirder at lnde．Dette bijer da fuld og tndeligt，at Bubifabet maa forfnnde马 Før den førfte Spftandelfe；thi derefter bliber alle de，fom har Del i Demme（alle altfaa，baade lebende og dode，fom iffe er beftemte for den
 bi nownte Sunsmande om den fommende Sidander fare fom fridende mod Sfriften，formuften og det mulige．
$\mathfrak{B i}$ er $\mathfrak{m u}$ fardige til at underioge dent tredje ©numaade，den， at Bubfabet nemitg girelder den mulebende Slagt．Snad der er jagt i $\mathfrak{A n l e d n i n g}$ af be to foregaande Wunfter har i betndeligt Mon giort
 bleben givet i fortioen og iffe kon give弓 i Fremtion efter תrifti Somme，hobr fan man da fatte det om iffe i den mulebende Slagt， berfom bi，fom det antagez，lever i de fibjte $\mathfrak{D a g e}$ ？ $\mathfrak{J a}$ ，jelve $\mathfrak{B u b}=$
ffabets Ratur bifer, at bet fun fan hentagges fil det fiofte Slagtled. Det forfonder nemitg, at (5uds Doms Time er tommen; ment Tom= men fonmer io forit $\mathfrak{i}$ forbindelje med Mffutningen af ofelfens Bert for Menneffene; og portindelien om, at den normer fia, fan
 $\mathfrak{B u b f f a b e t}$ ajexlder den narberende sid, naar man godtajor, at demate (Engel $i$ et dg aft ex ben famme fom (Engeten $\mathfrak{i} \mathfrak{M a b}$. 10, der jo for= Enider fit Budifab for deme Slagt. Bevis for dette, at den forfte Engel i 2ab. 14 og Gngelen $\mathfrak{i} \mathfrak{M a b}$. 10 er en og Dent famme, finder $\mathfrak{m a n}$ under fibituceonte Rapitele Behandeng.

Men det fterefefte og meft afgiorende Benis for, at Bubftabet gixlder den narbarende Zid, faar man bed at henuife til en Bebce= gelfe-i pore $\mathfrak{D a g e}$, honorbed bets Fuldburdeffe er foregaact eller mu foregaar. Bi figter til en Bebagelie, foorom nu neppe nogen $\mathfrak{f a n}$ bere fuloftendig noibende, ammig den ftore ardentbebcegelie $i$ det nus hemrundne Marhumbede. MUlerede i 1831 fom 23.3 . Mitler fra Zow Sampton $\mathfrak{i}$ Staten Mew Yorf efter en aldorlig og bedgno Dende Gramfining af ßropetiente til Den Elutning, at Gbargeliets $\mathfrak{W u b b l o n i n g ~ n e r m e d e ~ f i g ~ f i n ~ E n d e . ~ 5 a l l ~ f a t t e ~ D a ~ D e m e ~ ( 5 n d e , ~ f o m ~}$ han troede fulude fomme, naar de profetiffe Berioder var nde, til

 $\mathfrak{B i}$ fatber hans $\mathfrak{U n d e r i g g e l f e ~ e n ~ g r u n d i g ~ ( S r a n f f n i n g ~ a f ~ P r o f e t i e r n e , ~}$ fordi fan optog og fulgte den Fortoffiningaregel, fom mant bil finde ligger til Grund for enfver reliaigā Reformation, for enther frem=
 i Sfriften paa famme Mrade, fom vi bilde $i$ enther anden $\mathfrak{B o g}$, d. e. i bogitabelig Betyoniug, jaafremt iffe den jamlede lldtrytiforbindelfe eller de jproglige Qove freeber, at man opfatter det i billedlig Betpo= ning, og at lade Efriften fortulfe Efriften. Sandt nof tog han feil $\mathfrak{i}$ et ganfle wepentligt Wunft, fom frart fal forflares; men $\mathfrak{i}$ Brincipet og en hel $\mathfrak{D e l}$ enfelte $\mathfrak{T i n g}$ forreften habde han ganffe $\mathfrak{K e t}$. San var paa ret $\mathfrak{B e i} \mathfrak{g a}$ giorde et umadeligt fremfitidt ubober alle
 ffueljer, fom overalt band Bifald, og paa forffiellige תanter af Eandet paafulgte der fon zolge af disfe ofte ftor refigide Beefelfe. ©nart famtede der fig en Mrengoe Medarbeidere under hans fane, blandt



Montgoen bed fin Gubfrigtighed og var indflndelfearige Maend it ben religipfe Berden. Yarene $1840-44$ bar $\mathfrak{B i d m e}$ til en nidficer $\mathfrak{B i r f f o m}=$
 Berden et Ruoffab med alle ferlige Kjendetegi paa, at det maatte were det, hoorom शab. 14: 6, 7 tater. 5yad man pradifede bar $i$ frerlig Forjtamb, had man fumbe falde det evige (gjennem Siden varende) (5ontgelium. Det augif ncrvcerenbe ZiDảalders Mfflutning
 fial regjere. Set bar metop det Riges (Enangelium, fom Sirifus er= flarede fulde predites i den ganfe werden til et Bidnesbard for alle $\mathfrak{F o l f}$, og fan fulde Enden fomme. Matt. 24: 14. Begge disfe Sfriftiteders कuldourdelfe forubpetter og medforer, at der proxifes, at (5nden er nor. Goangliet funde iffe predifez for alle folf fom et Iegu paa (fnden, mebmintore man opfattede det fom faadant, og medmintore det toetmindfe for ent Jel hovediagelig beftioftigede fig med den mar forefanembe fabe. Bladet Advent Herald for 14. Dec. 1850 wotalte traffende Eandheden besangaaende i folgende Sro:
"Som ent gatyonitg til, at Enben narmede fig, fulloe man alligebel fe ent arben (5ingel flybe miot igjentem 5imlen, fom habde et evigt (5vangelium at jorfinto for bem, fom bor pan Jorben, og alle Slagter og Stammer og Tumgemaal of folf. $\mathfrak{H a b}$. 14: 6 . 5nad dentie (5ngel bafentlig fillde fortbude bar det famme cban=
 der ngian lagges Bagt paa, at Riget $\mathfrak{v a r} \mathfrak{n c r}$; thi der ftaar $\mathfrak{i} 7$.
 hand Doms time er fommen, og tilbed ham, fom har giort $\mathfrak{y i m =}$ len og Forben og Sanet pg Bandenes Rilder." Dette Budifab funde iffe fuldobrdes bed blot at proedife (5bangeliet, uden at man ogjaa meldte dets ncer joreftaaende $\mathfrak{M f f l u t n i n g . " ~}$

De, fom bar med i denne Bebcegelfe, antog, at den bar en


Bed Dente Bebcegelfe begntide pgiaa fouldburbelfen af ミignelfen om de ti Zomfruer (Matt. 25), denne Signelfe, fom Frelferen for= talte for at \#largipre og indprexge de Rerbomme om fit andet Somme og 彐erdens (Ende, fom fan netop habde fremitillet $\mathfrak{i}$ Matt. 24. $\mathfrak{D} e$, fom fluttede fig til Bebcegeljen, war da dem, fom gif ud for at mode Brudgommen, d. b. §., de vaffedes for at vente paa Srifti Somme, imøoefe og forbente hans ©fenfomft fra §imlen. Brubgommen
tovede; ben forfte Stumd, han ventedes, bed Slutningen af Maret 1843, der ifolge joriff Zidsregning fulde vere Baaren 1844, hen= randt, men Serren fom iffe. Medens gan tovede, flumrede be alle
 de nu ftod, begnnde deres Juteresje at joreffes og deres Naftrengel= fer at flappes. Bed Mibnat Gortes der et $\Re a \mathfrak{a b}:$ „Ee, Wrubgummen fommer; gaa ham imooe!" Midot mellem 2aaren 1844, foor mant forft antog, de 2300 Dage ffulde affhttes, og det Tidspurtt, hemlig Wøften 1844, til hnilfet de virfeelig jtrafte fig, efter hoad man fenere fom til Sifferhed om, oplpftedes der phojefig netop et faadant æaab. Uvilfaarlig brugte man netop Dette fanme llotrot: „(e, Brubgom= men fommer!" (Grumben til demte phojelige Spoaagnen, bar bent Dpdagelie, at den fore profetiffe Feriode pan 2300 Dage (Par) it Dan. 8: 14 iffe ende Baaren 1844, men matte maa frem til 5b= ften famme $\mathfrak{A}$ ar, faa at folgeltg det Tibapunft, paa fobilfet de arfaa fig berettigede til og forvisfede om at tume vente berrens תomme, iffe bar henrundet, men ftod for Doren. Sil fanme Tit fit man
 med Ђenfun paa Ђelligommenz Fenfelfe. Srofetien ertlcerede, at Selligommen fulde renfes (faa fin Ret igjen) ved (5nden af de 2300 Dage; og da welligommen i den forbilledige §jenefte renfedes den tiende $\mathfrak{D a g} \mathfrak{i}$ det jobiffe $\mathfrak{Z a v e}$ fupende Maaned, fatte mant folgelig fom 诌flutning paa de 2300 Mar netop Deme Datum i Gfteraaret 1844, pg Det fandtes at bere Den 22de Sttober. Manffe ingen Be= bagelfe nogenfinde far medfort en ftorre Birfiomthed end deme med Senjon til תrifit jarlige תomme, og fanffe der iffe inogen Sag nogenfinde er bleben ubrettet faa meget $i$ en fan fort $\mathfrak{t i d}$ fom mellem
 obenn@butte. $\mathfrak{D a g}$ og Maanted, ba de 2300 解ar affluttedes. (En uicid= banlig religita Baxfelfe opftod, oer furtig bredte fig over ftore Dele af bort $\mathcal{Z a n d}$ (2tmerifa), og $\mathfrak{b o l f e t}$ fom $\mathfrak{i}$ en flig $\mathfrak{B e v e g e l f e , ~ f o m ~}$ man tffe har bevtonet nogetfeds fiben bet jefftende $\mathfrak{A}$ arbumbredes ftore Reformation. Demte Bebregelfe faldes „Den fuente Maameds $\mathfrak{B e b r e}=$ gelfe" og indfifuenfede fig forlig til be woremede Stater ng (5anada.

Men den almindefige Bedrageffe med benfm til sirift andet Somme og Forfindeffen om, at "hans Domz Iime er fommen", var iffe indifurcuftet til wor galbtugle alente. Den jpredte fig over Gele Berden; pg i deme benfende fuloburdede den (5ngelent Forfun= Delfe: "Iil alle Slagter og Stanmer og Tumgemanl og folf."
§ Advent Tracts, $\mathfrak{B D}$. II, §. 135, anføreß en engelff Forfatter, Mourant Brod, fom den, der har fagt:
„Det er iffe blot inden Storbritamien, Der nळre马̉ Forventning

 prooifer jaaledes omtrent 300 DrDets $\mathfrak{I j}$ jenere „Dette Riges (5bange= lium", medens i port eget Sand [Storbritannien] omtrent 700 inden Den engelfe Sirke hrever det jamme $\mathfrak{R a a b}$."
 gjemtem det $\mathfrak{E a n d f t r a g}$, fom beboedes af $\mathfrak{M l o j e 马}$ ' Svigerfader 5obaba Efterfommere. © fit Brerl Mission to Bokhara taler $\mathfrak{y a n}$ faalede on en $\mathfrak{B o g}$, han jaa $\mathfrak{i}$ jemen:
„Dette Sted atrabere har en $\mathfrak{B o g}$, fom hedder Seera, der hand= ler om Sitititandet Sommeog hang herlige Ronge= boin me. S Jement tilbragte jeg feta Dage bos Rectabiterne. De briffer iffe Bin, burfer ingen Binçaarde, ubjaar ingen Sæd, bor i Telte og erindrer Яectabs Spn §onadaba Srd. 5os dem bar der Suraels Born af Dans Stamme, fom bor bed Ierim i Sadromaut, $\mathfrak{o g}$ fouligejom $\mathfrak{R e c h a b s ~ B o r n ~ i m o d e f e r ~ M e s f i a g ~}$


Det af $\mathfrak{D}$. $\mathfrak{T}$. Tablar ubgione Bart, The Voice of the Church, taler faaledes om Uobredelfen af Forbentningen om Srifti תomme:
 fom venter paa Srifti farlige Somme, ligefa en anden med lignende Tro pan det Rajpife מaba Suiter. Molofanerne, et fort Disjenter= fampund af den greffefatolffe Sirfe bed Sypterte af Diterfinen - et meget gudfrogtigt $\mathfrak{F} \mathfrak{f l f}$, om hom det heber, at de anjer Bibelen alene fom fin Troeabetiendelie, og at bereß Iroes $\mathfrak{R e g e l}$ og $\mathfrak{H}$ et $=$ tefnor derfor fimpelthen er den hellige Sfrift, - diafe folf fiendes forlig paa beres Frorbentnitg om Srifti umiddelbart foreftaaende og
 Srift Romme og herlige Regjering, og Den antages af mange blandt De labere Klawfer. I Iuffland, ifœr i Den foblige Del, iblandt $\mathfrak{B r o b r e m e n i g h e d e r n e , ~ e r ~ d e n n e ~ S a r e ~ b i d t ~ o g ~ b r e d t ~ b l e w e n ~ a n t a g e t . ~ J ~}$ Rorge er Qeilighedjifrifter og Bøger om ßrifti andet §omme bleben viot $\mathfrak{g g}$ breot $\mathfrak{u b b r e d t , ~ o g ~ m a n g e ~ G a r ~ f l u t t e t ~ f i g ~ t i l ~ S a r e n . ~ B B l a n d t ~}$ Turfeftans $\mathfrak{T a r t a r e e}$ raaber ber en Forbentning om, at Siriftus inart bil tomme. Engelife og amerifanfe Strifter om Denne Lare er bleben fendt til 5olland, Infflatd, Jndien, §rland, §onftantinopel,
$\mathfrak{R o m}$ og til faagodtiom gber enefte Misfinngitation paa Kloden．Waa De turtiffe Der er Den bleben ubbred blandt Tie马fenanerne．
 fuarlige Bomme．Эames Mraregor Bertram，en fotif Misituncer paa St．Selena（Baptift），har fortnnot Qaren paa beme $\square D$ og gar ombend mange oy bragt dem til at tro paa，at Srifti Somme fifer bed Kegundeljen af Iufindaarẻriget．San har pgiaa predifet deme
 deler，at en lel Del af de Migioncrex，der fra Storbritamien er bragne ud for at forfonde（Ebangeliet for 5ebningerne，og fom mu
 $\mathfrak{R r i f t u s}$ fom Songe；og Dr．teol．Jofef Wolff fortundte，ifolge $\mathfrak{h w a d}$ hans Tagboger mellem \｛arent $1821 \mathfrak{o g} 1845$ meboeler，Ђerrens
 Mejppotamien，paa Srim，i Werfien，Georgien，ober hele Det turtiffe

 ftantinopel，Jerufalem，St．Selema，ogian ombord paa Stibene i Midoelfabet og i Byen Mem Yort for Briftne af alle forffiellige Sampund．Wan figer，han bar predift bland Joder， $\mathfrak{i n r f e r}, \mathfrak{M u}=$ hammeonere，Parfer，אinduer，Raldeer，Jefider，Syrere，Sabcere， for Paibaer，Sheifer，Ehater，Bongene i Drgantif og Bofgara，
 figer $\mathfrak{B l a d e t}$ Iovestigator：„Jugen entelt Mand har tanthende gibet Saren om bor §erre马 Jeju Sifti andet Somme en ftorre liobredelje end benne belbefiende Berdensmigionter．Soor han fommer，forfinn＝ der ban Mesfiag＇nar foreftanende siomme i berlighed．＂＂
$\mathfrak{J}$ ． $\mathfrak{N}$ ． $\mathfrak{U}$ norema figer i fit $\mathfrak{B a r}$ ．The Three Messages of Rev． 14：6－12，©．32－35，følgende angaaende dette $\mathfrak{B u d f a b : ~}$
 naer foreftaaende Dom er bleben yitet．Bi maa mu henvende bor Spurarffombed paa，til goad Slaga Bedifer den itatede fig，faajom man derbed faar det meft afgiørende Bibmeabyrd for，at det bar et $\mathfrak{B u}$ かifab fra $\mathfrak{y}$ imlen．
＂Mate de ftore Dmrid弓 af Berdens propetifle siftorie viftes at bare affluttede $i$ den muarrende Slregt．Den ftore profetife Ricobe $\mathfrak{i}$ Dan．2，liaejom ogfaa $\mathfrak{t}$ 7．，8．，11．og 12．Siap．，biftes at dere netop fuldburdede．Det famme giald frelferens profetifte Beffrivelfe

profetiffe Weriober ：Dan． $7,8,9$ og 12， $\mathfrak{i}$ Nab．11， 12 og 13 viftes at ftan i Doerensftemmelife med og $\mathfrak{i}$ forening at fodte beinte bigtige fortundelfe．Segnene $\mathfrak{i}$ Simlen og paa Jord og ⿹\zh26ab，i Menigheden $\mathfrak{o g}$ ube bland folfene vionede med én Roft om Beret＝ tigetien af Denme Mobarfel，fom（Sud rettede til ben menneffelige Slagt．Joet 3：3，4；Matt．24：29－31；Marf．13：24－26；Ruf．
 veldige Beviâreffe，foborpaa denne $\mathfrak{H}$ doariel grumbede fig，fatte den Welligaande ftore Udgndelie $\mathfrak{i}$ Forbindelfe med demte Piundgigrelfe Wimlens Segl pan denz Sandfed．
„Jobaunes den Tabers Mobariel，hant，der futbe berede Weien for freferens forite Somme，loo fun en fort Tio og frafte fig fun til et begrenfet Duraade．For foert entelt profetiff Bioneßonrd，

 $\mathfrak{i}$ Forfndelien af fit Bubfab，ei heller Mahums finbende Bognt；Gan var en uanielig Mand，fom gif fleot $t$ Samelfaar og ingen Under＝ giernitger ubforte．Maar orarijoerne og de ferifttloge fortaftede （Sude ケandfutning med dem，idet de iffe lod fig dobe af Johannes，
 （Sud fender for at berede 刃eien for Mrift andet Romme！
，בumitertio blev de，der ventede Werren i 1843－44，fuffede，og mange finder derfor beri（brumb not til i dette Tilfocide at forfafte bet
 Gar Grund til at megte，at Gude finger abbenbarede i denne ©jer＝ ning．Den jpriffe Menighed blev fuffit，da šepue ved Slutningen af Johamtes den Tobers（Bjernitg fremftillede fig jom den forjattede
 ffuffede，da han，om hbem de ventede，at han ffulde forldie Şarael， bleb greben af ugudelige Mend og jlaaet ibjel．Sluffede bled de endelig efter hans Dpitandelfe，da de ventede，at han fulde giengine Garael Riget；De funde iffe andet elto blive ffuffede，da de ftipnte， $\mathfrak{y a n}$ bilde gaa bort til fin faber og enomu en lang sid oberlabe dem til Trengielen og 2erngitelfen．Dog Sfuffelier bebifer iffe，at Gud iffe har fin Santo med $\mathfrak{i}$ og leder fit Folf．Man bor deraf bebrgez til at rette fine zeil，ment iffe til at opgive fin Tro paa Bub．Det bar，ford jasrals Born faa ofte bled fuffede i Drfenen，at de tabte Troen paa（5udz Zedelfe；og de er gibne os til en Mdoarfel，for at bi iffe fal falbe for famme Bantro．
"§oniblertid maa det bare flart for foer Den, Der granfter Sfrif= terne, at ben Engel, fom forfndor Guds $\mathfrak{D o m a z}$ Ime, iffe bringer
 relfer om, hbad der ftal fee for den menneffelige Brovetios Elutning. Dette er i fig feld nof til at bife, at §erren马 תomme iffe bil finde Sted, for den anden og tredje Sundgjorelfe er bleben lagt til dent forite. Det famme fan man ogian fe Deraf, at Engelen i 10. Sap. $\mathfrak{h a r}$ fooret, at der iffe langere fal bare Tid, men at der fan alligenel forftnde $\mathfrak{a}$ en $\mathfrak{n y}$ profetiff Bjerning for mange Foll og Tungemaal. Derfor er det bor Dpfatning, at Den farite Gagel prodifer, at (5uds Doms wime er fommen, o. b. โ., at de profetiffe ßerioder er affut= tede, og at fanledea dette er den Tid, han fowrger iffe lenger fal vare.
"Dommen begnuder nødoendigbig for Srift Gjentomit: thi fan fommer for at fuldbarde Dommen. Jud. 14, 15; 9ata. 22: 12; 2 Tim. 4: 1. Sg beo den fibite Bafuns 政 fikenfer han alle de retfarbige lubpolighed, men gaar be ugudelige forbi. Dem underip=
 $\mathfrak{F r e f f e r e n}$; og Det tiffommer gaberen at fore forfodet under bette
 Sonnen fin (Sjerning foin 3pperftepreft og frones fom תonge, og fan fommer ban ned til Jorben for at fuldbrorde fin faders Domme. Deme Domment ©fjerning bed $\mathfrak{F}$ uberen er Det, Denforfe Engel forer frem for og .
,Detl lange Wertode paa 2300 Dage, fom bar dell bigtigite Beriode, forbi den bifte den forubbeftemte Iid i deme Bumbaiprelfe,
 Renfelfen af nogen Del af $\mathfrak{F o r b e n}$, men at den er bor ftore $\mathfrak{b p p e r}=$
 til Jorben, ex bleven tlart paabift. [Se Bemarfningerme over Dam. 8: 14.] $\operatorname{Dg}$ vi mener, at medens Ђelligdommens Renfelfeăbreit fore= gaar, forfondes ogiaa det fibite Maadesfubffab. Saaledes bil man fe, at be profetiffe Werioder og den Rundgiprelfe, fom grunder fig paa Dem, iffe naar frem til Serrena Somme."
$\mathfrak{Y}$ den $\mathfrak{F}$ eiltagelfe, De, der forbentede §errents §omme $t 1844$, giorde fig ffyldige $i$, iffe beftod $\mathfrak{i}$ Tiden er bift ded forflaringen puee be 70 Uleer og be 2300 Dage i $\mathfrak{D a n}$. 9; at Den derimod beftod ibentilorageliez Ratur, fom fuldid finde Sted bed Endent $\mathfrak{a f}$ hine Dage, har pi jet ned Bedijpprelfen angaaende belligdommen

Dan, and Rev. - Danish-Norwegian.
$\mathfrak{i}$ Dan 8. Da man antog, at Jorben bar 5elligommen, og at dent Renfelfe fulto fle bed Fio bed werrent $\mathfrak{A a b e n b a r e l f e ~ f r a ~} \mathfrak{S i m}=$ Yen, ventede man ganfie naturlig Sitfii Somme ved Dagetes (Ende; og paa Grumb af en feilagtig Spfatning desantyanende bleb de gru= fomt fulfede, ifyorbel alt det, Profetien extlorede, og alt det, de havde Eifferhed for at impoefe, tilorog fig til den forbentede Sid med fuldftendig Røiagtighed. Da begnote Ђelligdommens Renielie; men dette bragte ifte Sriftus ned til wor Jord; thi Jorden er iffe Selligoomment, og dens ßenfelfe forubiatter og medforer iffe Jor=
 fer. Ser erfaredes dert Smerte, fom den fille $\mathfrak{B o g}$ ffulde bringe Mentgheden. Mab. 10:10. Saaledes fom da en fom en Menme= ffens ©on, iffe til vor Jord, ment til den Bamle af $\mathfrak{D}$ age. Dan. 7:13, 14. Sauledes fom Brudgomment til Brylluppet, fom frem= ftillet $\mathfrak{i}$ Qignelfen om be $\mathfrak{t i}$ Jomfruer. Matt. 25. Wi har falt om Midnataranbet i Gommeren 1844. Wa fagde de daarlige Jomfruer til de floge: "(Siv ob af eder马̉ Slje, thit vore Ramper ubfluffes." De floge juarede: „(San gefler bort til dem, fom falger, og tipb for eder felo! Men ba de gif bort for at tiphe, fom Brubgommen." Dette er iffe Srifti Somme til vor Gorb; thi Det er et Somme, fom gaar forlo for Brolluppet; men Brylluppet, d. b. F., at han over= tager Жiget (fe 21. Sap.), maa gaa forud for bans somme til bor Jord $\mathfrak{i}$ den §enfigt at tage fit Folf til fig, der ffal bere Bjacfer ved Brnfupğnadveren. Suf. 19:12; 2ab. 19:7-9. Dette Fomme i Signelfen maa derfor bere bet famme fom hans Somme til den Gamle af Dage, hborom ber tales $\mathfrak{i}$ Dant. 7:13, 14.

Se, fom bar rede, gif ind med ham til Brylluppet, og Doren blev luffet. Yaar Brudgomment er fommen til Brylluppet, under= foges $\mathfrak{F j j x f t e r n e}$ for at fe, foem der er rede til at tage $\mathfrak{D e l} \mathfrak{i}$ Spitiden, ifølge Signelfen i Matt. 22: 1-13. Umidoelbart forud for Bryllup= pet fommer Songen ind for at befe ©jafterne og forbisfe fig oun, $\mathfrak{y b o r}=$ biot alle har $\mathfrak{B r y l l l}$ pafloodtingen $\mathfrak{p a a}$; gg hoer Dent, fom efter en grundig ßrøbelfe or fumben ifort ßryllupatioduingen og antages af תingen, taber alorig jenere denne תlaboning, men er jiffer paa det evige Siv. Jmidertio tan dette Spargamaal om, hoorbid man er ffiffet for $\Re$ iget, lun afajøres bed belligoommens Underføgel= fegbont. Denne Slutningegjerning i belligbommen, jom uogiør Welligomment Renfelfe og Forfontingen, er berfor intet andet end



De tre Budffaber i Nab. 14.
pan．Fprend demte（Sjerning altjaa er affluttet，er det iffe afgjort， hbem ber er＂beredte＂til at indgaa til Brylluppet．＂De，fom var beredte，gif tho med Gam til Brolluppet．＂Wed dette forte Lotrnt fores bi frem lige fra den Stund，Brubgommen fommer til $\mathfrak{B r g l u p}=$ pet，og lige til det Dieblif，Ђelligoommene Femifie，（ficafternes Bebbelfe，er affluttet，og naar jaa ffer，er Brøbetiden tilende，og Daren luffes．

Signelfens forbindelfe med det $\mathfrak{B u b f f a b , ~ w i ~ h e r ~ b e t r a g t e r , ~ e r ~ m u ~}$ meget tydeltg．Den fremftiller en Tidsperiode，thbilfen ©ijafterne giprez beredte for Rammet Bryllup，boiffet er den Dommen弓（Sjer＝
 Time er tommen！＂Dette $\mathfrak{B u D f a b}$ flulde forfindes med hat $\mathfrak{R o f t}$ ， ag det lod mee den \｛aaledes antadede Berbe mellem 1840 og 44，farlig da $\mathfrak{i}$ fibjtncoute $\mathfrak{Y a r 马}$ fobende Manned，hoorbed bi naaede frem til
 gnidete paa Ђelligoommens Renjelfe．

Men iom allerede bift fom man iffe derbed til Bronetibens Slut＝ nitg，men begbndte fun paa bell underiogende $\mathfrak{D o m}$ ．Bi leber mu under deme Dom，og inden dette famme Iidarum forfndes andre $\mathfrak{B u}$ ofaber，fanledes jom forndfigefen videre erflcerer．

Det andet $\mathfrak{B u d} \mathfrak{f a b}$ ．－Dette $\mathfrak{B u b f f a b}$ ，Der folger efter
 （Fngel fulgte，fom fagde：Faldet，falbet er Babblon，den ftore ©tad， fordi bei har givet alle foll at driffe af fit 5oreries $\mathfrak{F r e d e s} \mathfrak{B i n}$ ．＂ Ien Tid，的ori Dette Buiffab lyber，er for en for Wel beftemt bed Tiden for det forfte $\mathfrak{B u b j f a b}$ ．Dette fan iffe gaa forud for Gint． Men jom allerebe bift maa det forfte henlogges fil be fibjte Tage； Dg Dog man dette fiofte medoeles for Enden；thi naar（Gnden er fommen， er ingen faaban $\mathfrak{T}$ ing mulig．Dette er derfor en Del af den religipie Revagelfe，fom finder Sted $\mathfrak{i}$ be fibite Dage med farligt Senblif paa Srifti Somme．

Man maa berfor naturltg iporge：Goad bil llotryffet $\mathfrak{B} \mathfrak{a b y}=$ $\mathfrak{I b n}$ fige？5yad er bet弓 $\mathfrak{F a l b}$ ？Dg havrlede弓 gaar dette for fig？ Med Senign til Srbets oprindelige Betyoning fan bi henvife til 1 Moj．10： 10 og 11：9．Begnndelien til Memrooz $\mathfrak{F i g e}$ var $\mathfrak{B a b e l}$ eller Babnlon，og Stedet hed fan，forbt（Bud der forbirrede dere马 Sprog，fom buggede $\mathfrak{Z}$ aarnet；og Drbet betnder Forbirring． $\mathfrak{D r}=$ det bennttes her billeolig fom Betegnelje paa den ftore findbilledlige $\mathfrak{B y}$ i $\mathfrak{Y a b e n b a r i n g e n t ~} \mathfrak{B o g}$ ，fandfunligbia med forlig $\mathfrak{g e n t n b n i n g ~ t i l ~}$

Srdets Betybuing og de Smftrendigheder, gnori Det havde fin Fob. Det arberbeß paa noget, man furbe betegne med Droet „Ơorbirring" for derned at angine dets ncefentligite $\Omega$ jendemarte.

Der finde弓 fun tre Iita, hoorpaa Sroet paa nogen Mande fan anvendes, memfig 1) den frafalone religipje Berden $\mathfrak{i}$ afmindelighed, 2) Pabefirfen $i$ Eardeles̃he, 3) Bnen Mom. Joet pi underioger digife Motryf, dil di forft bife, hood Babylon iffe er.

1. $\mathfrak{B a b y l o n}$ er iffe indfraenfet til den romerffe $\Omega$ irfe alene. St Deme Kirfe mogjor en vigtig Bel af Det fore Babylon benægteß iffe. Beffribelferne i 17 de . Siap. funes ganfe fcerlig at gicelide netop deme תirke; men det Tawn, hun barer paa fiu \&ande: "Soemmelig= hed, Babnlon bet ftore, Moder til Etjogerne vg Bederftnggefighederne paa Jorden" (Sap. 17:5), rober andre Slagtajorbindelfer. (fr
 bifer, at ber fortiden den romerffe firfe findes andre religioje Sam= fumb, fom joarer til Betegnelien. Der ffal dgian i Forbindelfe med
 18: 1-4); og da dette Bubifab jo fafder i ben mulebende Slregt, folger deraf, om ber med Babnton ifte menes nogen anden firfe end Den romerfe, at Gude foll fom Samfund betragtet mu befindes at Ftan $\mathfrak{i}$ Forbindelje med denne Sirfe, men fial faldes bort fra den. Men demue Slutning bil idetmindite ingen $\beta_{\text {Broteftant nere villig til }}$ at gaa med paa.
2. Babulon er itfe Ryen Rom. De 2frgumenter, man fotter fig til for at bebife, at Byen Rom er Rabenbaritgens $\mathfrak{B a b n f o n}$, er
 var den ftore Stad, foum herfer ober Jorbens Songer, og at Dhret find boveder er be jub Bjerge, paa hitlfe Sininden fibder. Fdet man nu gaar ub fra, at Byen og Bjergene fallages i egentlig Betyd= ning, og man finder, at $\Re \mathrm{gm}$ er amlagt paa juft fob $\mathfrak{F}$ pie, fommer man uben bidere til den Slutning, at ber fer er $\mathfrak{T a f e}$ om det egent= fige Fom.

Det Wrincip, hoortil deme Fortolfning fatter fig, er ben $\mathfrak{A t h}=$ tagelie, at et Symbole Forflaring altio maa tages bogitabelig; men dette falder til Jobrben, i iamme §oieblif man tan vife, at Symboler undertiden forflares bed at frette antore Simboler $i$ deres Sted og jaa forffare disfe fiofte. Dette tan let paabifes. I Aab. 11:3 far bi fom Symbol de to Bidmer. S nafte Bers ftaar der: "Siaje er De tbende Dljetreeer og be twende Sufeftager, fom ftaar for Jordens
(5ud." I bette Tilfalde ffal førfte Simblitlede vere bet jamme fom et andet, der paa et andet Sted tydelig forflares. Eanledes dgjan
 Den er Den ftore Stad". Det er da iffe varifeeligt at vife, at baade Bjergene og. Staden bennttes findoilledlig. Man lagge Marfe til folgente:

1) Wi fer af 13. Map, at et af de find פoveder blev faaret til Dpoen. Dette bobed fant derfor iffe bare et egentligt Bjerg, fafom det biloe bare taabelig Tale, at et Bjerg faredes til Doden.
2) 5bert af be find છobeder har ent Mrome paa. Melt Goem Gar fet et egentligt Bjerg med en Srane paa?
3) De fyb $\mathfrak{y o v e d e r}$ folger pieninulig efter himanden $\mathfrak{i}$ Tid; thi Der ftaar: „乞̃em er faldue, dell eate er til, dell anden er elrom iffe fommen." 2tab. 17:10. Mea de fin நpie, goorpan Rom er anfagt, folger iffe efter binanden $\mathfrak{i} \mathfrak{T i d}$, og Det bilde bere urimefigt derfor at lade et faadant Motrut giwline dem.
4) Jiolge Dan. 7:6 fammentholot med Dan. $8: 8,22$ beteguer 5oveder Begjeringamagter; og ifølge Dant. 2:35,44 gg Jer. 51:25 betegner $\mathfrak{B j}$ jerge $\Re$ Riger. ( $5 j t e r$ Dette fjerner $\mathfrak{B r o f}$. Whbititgs bogitave=
 Sobeder er fob Bjerge, paa ghtlke foimben fidber, of de er find Songer." Man bil faaledes fe, at Engelen fremfiller Soveder fon Bjerge og jaa forflarer Bjergene fom fyo paa binamben folgende Songer eller Regjering $\mathfrak{F o r m e r}$. Betyoningen fores fra det ene Sino= billede over paa et andet, og jaa gives der en forflaring af dette andet.
 nare en Stad $\mathfrak{i}$ bogitabefig Forftand thi ba be Bjerge, huorpaa Moinden fibder, er findbilledlige, fan iffe en egentlig Stad fidoe paa

 Scrde; men det bilde bere en befnuderlig Sammenblanding af Bif= leder at tage det Sarde, fom Duret fioder paa, og gione det til en Soinde, jom fibder paa $\mathfrak{F y r e t}$.
5) Ævis $\mathfrak{B y e n}$ Mom war $\mathfrak{A a b e n b a r i n g e n s ~} \mathfrak{B a b n l o n , ~ \mathfrak { y a d } \mathfrak { M r } =}$ ning vilbe der fan bare $\mathfrak{i}$ §ap. 18:1-4? J faa fald vilbe Baby= Lons Fald nure Byens Suldaftelfe dg DDelteggelfe, ja dens fuld= ftendige Undergang bed $\mathfrak{j l o}$ ifølge 8. Ber弓. Men hbad fler ber iffe efter $\mathfrak{F a l d e t ! ~ B a b y l o n ~ b l i b e r ~ e l t ~} \mathfrak{B o l i g}$ for $\mathfrak{D j o c b l e}$ og et $\mathfrak{F} \mathfrak{e n g}=$
fel for alle urene Mander og et Foxngiel for alle urene og afifnebe Fugle! Men hoorlede fan bette times en Stad, naar deat forft er poefagt, ja $\mathfrak{i}$ Bund $\mathfrak{o g}$ (Grumb fortæret af §lo? Men boad brerre er, efter alt dette $\mathfrak{G q r e s}$ en $\mathfrak{R g}$ git, fon figer: "(Sana bort fra fende, $\mathfrak{J}$,
 fetb $\mathfrak{i}$ Romß bedfte Dage. Men hoor mange tan bi bel antage, at der er $\mathfrak{i}$ den og faldes bort fra ben, efter at den er fortcret af $\mathfrak{y}$ id
 iffe fant vare $\mathfrak{B y e n}$ Rom.
3. Babulon betegner den almindeltge, altomfattende berdslige Bitife. Raar bi mu har jet, at det iffe fan dare nogen af de to andre Bjenftande, foorpaa det var muligt, UDtryffet fumbe andendes, maa dette bare beta rette Betnoning. Gmidertio er bi iffe her hen= bift futt til paa denne jormuftncesige Mande at fomme til Forjtaclie af Sagen paa. Babnfon faloes en fivide. $S_{g}$ bemyttet jom Sind= billede betegner elt Kinimbe en Merighed. Somben i 12. Sap. for= flaredes at betegne en Mentighed. Soinden i 17. Sap. bar utainiomt ogiaa fortolfes fom Symbol paa en Mentighed. Sinindens Sarafter beftemmer den Menigheds Sarafter, paa hoiz ßegre hun optroxder, idet en fiff $\mathfrak{J i n i n d e}$ ftaar for en ren Mentighed, medent elt uiredelig Gibinde ftaar for en frafalden efler uren Menighed. Sninden $\mathfrak{B a b y}=$ lon er felo en Stioge og Moder til Dotre, fom ligner bende felo. Deme Smitendighed ligejom ogian Mabnet jelo bifer, at man ved $\mathfrak{B a b y l o n ~ i f f e ~ b l o t ~ f a l ~ f o r i t a n ~ e t ~ e l l e r ~ a n d e t ~ e n f e l t ~ f i r f e l i g t ~ S a m f u t d , ~}$ men at det maa beftaa af mange; det maa indbefatte alle dem, der $\mathfrak{h a r}$ jamme Bœjen, og betegne Jorbens forborbede eller frafalone Menighed i det bele. Dette forflarer fanbmede Droene i $\mathfrak{A l a b}$. 18 : 24, hoor der ftant, at naar (bud freber af det ftore Babulon fine Gelliges Blod, der da $\mathfrak{i}$ den jat findes, "Wrofeters og helliges Blod" „og alle deres, fom er murbede paa Gorden". Sent greife Sitfe er rusiift og grapit Statatiofe; ben lutherfe Sirfe er Statafirke i Wreusien, 5olland, ভverige, Sorge, Tammark og en hel Del af be mindre tyffe Stater; i Gngland er den epiffopale Sirfe ©tatgtirfe, $\mathfrak{o g}$ more 2 ande har fin af Staten fafflaaede og antagne Iro og foetter fig nibtiort op imod anderledes troende. Babylon har gibet
 Qardomme, og maa derfor findfilledfig betegne intet mindre end bele den almindelige berdalige $\wp$ irfe.
$\mathfrak{D e n}$ ftore Stad $\mathfrak{B a b y l o n}$ omtales fom beftanende af tre Dele.
 tre Nabur: Tet farfte, celdite gg videft ubbredte: Sedenffabet, fou for fio frerlig fremfitles findbilledig $i$ en $\operatorname{Dragges}$ Sfiffelfe, 一 det andet: den frafaldne ftore romerfe $\S$ irfe, fom fumbuff betegnes bed $\mathfrak{D u r e t}$, — Det trebje: Demue Sirtes Dotee eller (Efterfommere. Under fidjt= neeonte indgaar $\mathfrak{D r r e t}$ med de to 5orn, ihborbel bet iffe omfatter det $\mathfrak{h e f e}$. Srig, Undertryffelfe, verdstigt Qevnet, Mammondurfelfe, Det, at mant er lonfebumben af Troesbefjendelier, at man jager efter Formotifer, og at man freber faare mange af den gamle romerffe Sirfez Bildaralifer, gior, at Storifedelen af be proteftantiffe Menig= heder med en forgelig trojaft Mpiagtighed maa figez at ubgiøre en bigtig Del af Dette fore $\mathfrak{B a b y l}$ n.
(5t Blif paa nogle af de Retninger, i hoilfe den proteftantiffe Sirfe far feitet ud, vifer dette end yoertigere. Med Magten ihmode
 Den proteftantiffe Sirfe har lagt famme \{fand for Dagen. Tauf blat paa, foorledes Broteftanterne i Genf med Sohan Salbin i Spidfen brarde Mifael Serbetủ, hborledes den engelfe תirfe i lang Sid uben afbrbdelfe undertryfte Disjentere, hoorledes endog $\mathfrak{P y}$ (Eng= lands puritanffe Frobre, fom feld Gabde mantet fin bort fra lignembe Boldajerninger fra den engelfe §irfes Side, hrengte ßocetere og piffede $\mathfrak{B a p t i f t e r ! ~ D o g ~ D e t t e , ~ f u n d e ~ e n ~ o g ~ a n d e n ~ f i g e , ~ h a r e r ~ F o r t i d e n ~}$ til. Sandt ndf; alligedel bifer det, at naar de, jom lader fig Drive af fterfe religidie forbomme, far magt til at toinge afoigende Troebfefjendere, fan de iffe lade bare med at bruge denne Magt -



Man lregge ogiaa Mererfe til, fobor bidt de far fleiet ub fra Sirift Zardomme i andre ఏenfeender. Srifus forbab fine (ffterfol= gere at tragte efter denne ßerden弓 ©odz. Ment den populœre §irfe Fom Welfed betragtet lagger ftorre Begiou efter (6ods for Dagen, end felb Beriens Bprn gipr. I hbor mange Menigheder er det iffe Mammbn, fom regjerer! Sriftus figer: „Sad eder iffe falde Rabbi
 man det, faa far man Del i den famme Mand, der har brebet argjerrige Menteffer til at optafte fig til Mentighedens 5oved, Feterқ (Efterfolger, Sirifti Statgolder og (5ud paa §orden. Dog hoor mange feld i de proteftantiffe ßirfer antager iffe, efterlignembe den romerffe, Jitelen "œurbarbige"! $D \mathrm{~g}$ iffe tilfredje bermed bliver en=
 nhe Seftamente taler $\mathfrak{i}$ de beftemtefte llotrbe mod Frbdelfer og ober= breber Slededragt; og alligebel, fobor fal man jage be fenefte $\mathfrak{M o}_{0}=$ der, den foitbarefte Mladedragt, de meft prumfende Brydelfer, de fofteligite Siamanter og den meft glimrende (Gulditas om iffe hos en Mrenighed, naar be boiere Slasjer en ffion Spndag møder frem ien proteftantiff sirfe! Siffanden inden Den religipic Berden er nu en faadan, at mange, der bil opmaa belo ifin Stilling fom retafarde, Bidenffabsmomb, Politifere, bandelffnriter o.f. b., almindelig gien= nem firfelige Forbindelier ioger at opnaa Fremgang i Forretninger, Sheber i Sampundet, hoie (fmbedsjitilinger i Randet og indbringende
 frngtigheds Sfin maa vere gwift bederitnggeligt i Guba \$ine, og bog tager Mentighederne netop med Betoilje imod faadante folf, forbt de derbed vimber enomu ftare gufeefie.

Wabnion fremftifles fom handende med Menteffefjele. (En i den engelife Situte almindelty Sfif maa biftnof ogiaa betegnes fom fandant. Ser uohndes undertiden ledige Fræftefald tilfalgs; og uben at mant tager Ђenfyn til, hoorbibt han eier de moralfe Betingelfer, fom ajor bam fiffet for Stilliugen, og uben Ђenfyn til bans reli= giqfe Stampunft fommer da den hoiftbydende $i$ ßefiodelfe af den af Stillingen flyberbe Jnotagt og bliber fine Sugneborms 5nvde. Sm of jer hen til Forfoldet i bort eget Ramb ( 2 merifa), hoor mange Sutb og hoor megert Svig tyr man iffe fil for at brage Mrengoen til fig, iffe for at mandide dem og frelje dem, men for at fiffe fig deres (sumft og subflubelfe! Det iorgeligite bed alt dette er dog, at Freften folgelig fommer til at maatte forfnnde befagelige Earomme og fildre hoifornmme folta $\square$ ren med tiltalende ofabler.

Srifus dilde, at fanz Mentghed fuide være ét. San bad om, at $\mathfrak{b a n}$ © Difiple maatte bare ét, ligejom han og faderen var et; thi dette biloe give hats Gbangelium $\Omega \mathfrak{r a f t}$ og bringe $\mathfrak{B e r b e n}$ til at tro paa $\mathfrak{h a m}$. Men iftedet berfor, - buiffen Forvirring findee ber iffe i ben proteftantiffe Berben! De mange Stillebregge har gjort ben til et rent Samfunbanet, og $i$ de mange Sroesbefjendelfer er ber en Diffarmoni fom $i$ deres Sungemanl, der aofpredtes ded Babels Iaarn. (Gud er iffe Splabamand til alt Dette. Det er netop Denne Tingenes $\mathfrak{T i f f t a n d , ~ f o m ~ D r b e t ~} \mathfrak{B a b y l o n}$ pajfende betegner og ub= trutifuld beffriber. Det er berfor pienfinulig bengttet netop $i$ dette Diemed og tefe fom et Bebretidelienz Srd. Sftedetfor at ubuije bitre

Fofelfer, naar dette Uotryt mebnes, bor man hellere underigge fin Stilling for at fe, om man i Iro eller (5jerning ftaar inogen bradefuld Forbimbelfe med deme forvirrimgens Stad, og i fan ofalo ftrata fitille fig fra famme.

Den fande תirfe er ent fuft jomfrie. 2 Sid. 11: 2. Men dent Sirte, Der ftaar $\mathfrak{i}$ Benffabporliolo til Werden, er en Stione. Tet er
 $\mathfrak{Y a b e n b a r i n g e n s ~ f o r e ~ S t i p g e . ~ N a b . ~ 1 7 . ~ D e n ~ j o b i f f e ~ S i r f e ~ b l e v ~ p a a ~}$
 regteniet til ⿹erren. Ser. 2 ng 3; 31: 32. Demue Sirfe bled, da Den faledes bar falden af fra (Bud, faldet Sodonta ( 6 f. 1), figefom
 ftridige forbindelfe med Berden, hoori babylou gior fig finloig, er et fitfert wevis for, at det iffe er ben borgerlige Mragt. Mt bubs
 paa, at det ialfalo giver fig ud for at vare et religioft Samfunt.
 Babulon er sadutiofen i Forbindelie med Berden.

Derncit maa mi hetragte Babulons fafo. (Efter nut at fave exfaret, had Babyldu er, bliber Det iffe banffeligt at afgione, $\mathfrak{b}$ bad der meneg med Udrenffet: Babilont er falden. Ta Babylon iffe er en Stao i egentlig zroritand, tan fabdet ligefaaliot betegne en egent= $\mathfrak{l i g}$ Smitntelfe. Bi har afterede fet, hoiffen Taabelighed det bilde bere at paaftaa noget faabant. Mellem Babnlonts fald og Doelxg=
 "falder", for det med $\mathfrak{B o l d}$ "omitnrte马", fom en Molleften faites $i$ Gabet, og bliber gauffe fortaret bed Slo. Fardet maa derfor bere
 enomu ftaar. $\mathfrak{i}$ Forbindelfe med det: „(Gaa bort fra lende, O mit Folf", og frate efter angives (Grumben: „for at $\mathfrak{F}$ itfe ffal blive Defagtige $\mathfrak{i}$ hendes Sunder, og for at $\mathcal{G}$ iffe ffal rammes af nogen
 og Dets Blager ffal forft fenere fomme, efter frafot.

De, fom bil andende Babnlon udeluttende paa Bavebajent, figer,
 Men en faadan Synamauade vilide i flere Enfeltheder vere uiorenelig med Brofetien:

1. Wabnlou falder, forbi det giver alle $\mathfrak{F o l f e f l a g}$ at briffe $\mathfrak{a f}$ fin Bin, Draabebiz indogiver dem fine falfe Earbomme. Dette for=
aarfagede imiblertio ingenlunde, at Baben tabte fit timelige $\mathfrak{B a l d e}$; Det bar jo twertimod derbed, han jaa lange habbdede fin uindfirenfede Serferftilling.

 rugle; Dog, bette fommer jo flet iffe af, at Rom taber fit borgerlige $\mathfrak{B x}$ lde.
2. (Guta folf faldes bort fra Babalon paa Grund af den til= tagende Eundefuldhed jom Folge af Faldet; men at Babeodmmet
 (5ude folt fal forlade demme Sirte.

Den (Grumb, der anfores for bette $\mathfrak{B a b u l}$ nh moralfe fald, er den, at bet gab alle folfeflag "at briffe af jit boreriez Bredes Bin". Der er blot et, fuorom dette tan gjelde: falfe Lerodome. Det gar forbrang (Guds Dros reme Sandieder og berulet folfene med be= $\mathfrak{h a g e l i g e}$ Fabler. Bland de Sarbomme, det i Strid med (Sudz 5 ro fremiotter, tan meones forgende:
 og Retfardighed fal herife ober den hele Jord far Mrifti andet
 til for Beviferne for Krifti mer foreftacnde andet Somme, og den fommer fandibuliguis til at onsfe fan mange Sjale $\mathfrak{i}$ en tiodelig Sifterheds Spun, der bil lede til deres endelige Undergang, fom det berfte Sijetteri, Sambedens ftore fiende nogemfinde bar ubtcenft.
2. Wefternelfe iftedetior Redonppelfe fom Daabsmaade, 的vilfet fiofte jo dog er den enefte ffriftmasfige Maade og en pazfende §hu= fonmelfe on zrelferens Bequavelfe of Spitandelfe, i boilfet Diemed Dell bled beftemt. (Efter at man habde forbrcengt denne Mnorbitig og fiernet den fom et Pinde om Srifti Spltandelfe, hawde man jaa= ledes banet Beem, faa man funde indiatte noget andet iftedet til Famme Diemeds Dpnanelfe; og Dette foriggte mant bed -
3. Fbrandringen aj det fjerbe Bubs Sabbat, den fubende Dag, $\mathfrak{i}$ hia Sted man jatte Spmoagen fon en 5viledag for Frelferen og et Minde om Gans Spitandelfe, - noget der aldrig er bleben paa= bubt og ingenlumbe pagiende fan valle Mrindet om deme Begivented. (5t Barı ai Wedenftabet, "alle hedenffe Ziders ubifecende Solfeft", fortes den af $\mathfrak{F}$ aben frem til Dobefonten og frifnedes jom en $\mathfrak{J n d}=$ ftiftelfe af den ebangeliffe menigbed. Saaledes giorde man et foriog paa at tilintetgipre, hyad den fore (Sud habde opreift til et Minde
om fit eget herlige Stabervert, of at reife $i$ dets Sted et mut 9 Pindes $=$ mærte, ber i Erinbringen funde gientalbe Srifti Dpftandelfe, noget man iffe bebpbede, faajom frelferen felb allerede favbe forget for et Minde Derom.
4. Zarem om Sjalens naturlige Hoblectighed. Demue Sere fif man ogfa fra den hedenffe Werden. (Efterfom fremragende nuom=
 "Sirfejcere" og foftrede fom faadante bemue fordarbefige Sare fom en $\operatorname{Del}$ af den gubdommelige Sandhed. Demue Bildaralfe aipr de to ftore $\mathcal{E x}$ domme i Striften om Spitandelien og den almindelige Dom til intet og baner $\mathfrak{B e i e n}$ for Mutibens ©piritisme med bens banteellige Seorier. Aff denne Eare er oprumbet antre daartige Zar= bomme, fom f. (etz. om de owdes Bebiditheostilftand, 马elgendur= felfen, Martabarfelfen, Stiorsilden, Belbuning og Straf frafa efter

5. Saren om , at de hellige fom umaterielle, aftloote Mander
 Tibens og Rummeta ©ramier". Sanledes er folf i Mrengde bleben ledet bort fra den fifriftmesfige Smimande, at bemue bor Yord fial tilintetgiøres bed Jlo paa Dommens og ugudelige Menmefters 手or= Darbelfes $\mathfrak{D a g}$, og at getmagtens Maft af vor Yorbs $\mathfrak{G f f e}$ ffal fremfalde en $\mathfrak{n y}$ Jorb, ber nil ubgigre 5erlighebens evige Fige og bliver be belliges (Eienoom og evige afrnelod.
6. Ut Sixifti Somme er aandeligt og iffe maa forftaaes bog= ftabeligt, og at det fuldburdedes ved Gernfalems Doelreggeffe eller fulobnroes bed Smuenbelfen, ded Doben, i Epiritimmer o. i. b. Wuor mangen en Sjal er iffe bed en faadan Larbom for beftandig bleben luffet til for ben ffriftmasfige Snumande, at Srifti andet Somme er en fremtidig, beftemt, bogitabelig, perfontig og fontig Begibented, fom bil medfore forbcerbelfe for alle hans fiender, men et evigt $\mathbb{Z i n}$ for alle bem, fom harer ham til!
7. Ut (Bubfrngtighedens Maal trœ๖es i Gtøpet. Mremeffene bibringes den $\mathfrak{I r}$, at (5ubfrugtigheds Gtin er not, og at man fittert dil fomme ind $\mathfrak{i}$ §imlenes Mige bed blot at fige: Werre, herre, fom en indholdas Ramie. (fr ber nogen, fom narer Tuive om, at jan er, han lytte ba til nefte Sigpredifen, eller gan beigge Sirfegaarben og lagge Mrerfe til, hwad (Grabtenene figer!

Berben er bleben noften gal af Begier efter Wigdom of $\mathfrak{( G r e}$; og i den Fetning gaar Sirten i Spidien og bifalder faaledes aaben=
bart, hoad frelferen frenạt forbob. Sm Sirferne var enige, fom de burbe bare, $\mathfrak{h b i l f e n ~} \mathfrak{U n f t}$ bosften bilde der da iffe bare fjeruet fra Eynderes Rei! Sg habde iffe de falfe Qarbomme, fom Sirfen Draabevis har ladet flyde ind i Menneffenes Sjole, baret til, hoor vilde on iffe Bibelens fimple og flare Sandheder bebage Berben! Men af diaje Zardomme holdes man $\mathfrak{i}$ en Silftand jom under bet meegtigite Berusningsmidoels bedonende Jndflydelje.
 til Babyfons falo vil di forit betragte, yworledes den religiøje Ber= den fod ligeoverfor en faaban Forandring马 Mulighed, da Kiden fom, at dette Bubffab fulde forfyndes i frorbindelfe med det forfte Subifab omfring 1844. Ђyedenffabet var fun frafald og fordar= belfe fra fin Begundelfe aj og er det enomu, faa deri er intet mo=
 paa $\mathfrak{B r e g t f f a l e n , ~ f o m ~ d e t ~ e r ~ m u l i g t ~ f o r ~ e n ~ f i r f e ~ a t ~ f i n f e , ~ f a n ~ i ~ d e n ~}$ Menighed fimbes der ingen $\mathfrak{B l a d s}$ for et moralff Fald. To ftore Tele af $\mathfrak{B a b n l o n}$ bar derfor, da det andet $\mathfrak{B u b j f a b}$ Spfyldelie fufide indtrede, moralit faa lavtitillede, at en yderligere Medgang neppe bar mulig indert dem. Wog iffe faa med ben proteftantiffe Del af den fore Stad. Dizie Sirfer, fom paabeynndte det ftore Reforma= tionsuart og affaftede dert pavelige Forbarbelfe, havde poet en abel foanding, og be fado en Stumb felt fig godt. De naaede et mo= ralft Maal, dex laa umandelig hotere end nogen af de andre Dele, wi far newnt. We ftod med andre Sro faalebes, at et moraffe fald for deres̉ $\mathfrak{B e d f o m m e n d e ~ v a r ~ m u l i g t . ~ M a n ~ f a n ~ b e r f o r ~ i f f e ~ a n d e t ~ e n d ~}$ fomme til dent Elutning, at det Bubfab, jom melote om Faldet, naften ubeluftende gialdt de proteftuntiffe Mentigheder.

Det Spargemaal fan da opftaa: Soorfor forfynotez ifte Bud= ffabet for, faafremt en fan ftor Del af Babnlon, baade ben kedenffe og den pabelige, bar falden for faa lentge fiben? Sbaret ligger rede: Wabylon funde tffe fom selbed figes at vare falden, faalange fom ét Del enton ftod. Faloet funde derfor iffe meldez, førend en Forandring til det bcerre bar indtraadt i den proteftantiffe Berden, og forend man med nelberaad su habde ladet den Sandhed uculfet, gjemem hyiffen alene ofremffridete Bei laa. Men ba bette fandt Sted, bg Denne fitite Del moralff falbt, da funde Forfbndelfen om Babnion jom Selfied udgaa, jaaledes fom den iffe for var uogaaet: Babnlon er falden!

Man funde pmodidere not jparge, hontedes ben (5rumb, fom
anfortes for $\mathfrak{B a b y l o n z}$ Fald, at Den nemlig gav alle Folf at briffe af fit 5oreries $\mathfrak{B r e d e}$ S $\mathfrak{B i n}$, finde gicelde de proteftantiffe Menigheder
 treffende. Freilen med Babylon ligger i dels forbirring og falife Qardomme. Forbi det med Filio ubbreder diafe og tinnger fig til dem, maar man byber det det $2 y$ gig ben Sandhed, fou fant rette derpaa, Derfor falder bet. Tiben bar fommen, da de proteftantiffe Menigbe= der ffulbe naa frem til et briere religigft Stundpunft. De fumbe
 et hriere Maal; eller de fumbe forfafte begge Dele og faaleopes tabe fim aandelige Sraft og (Bumft hos 5erren, med andre Drd, moraffit falde. Den Sandhed, (Bud anjaa det lyeldigit at anbende fom ঞed= ffab i demue Gjerning, bar det forite Bubfab. Den $\mathfrak{Z c e r e}$, fom probififes, bar, at Gude $\mathfrak{D i m s}$ Sime bar fommen, og at Sriftus finart fulde fomme anden Gang. Effer at habe Inttet til forfondel= fen lange not til at indie, hoilfen Belfignelie $\mathfrak{E a r d o m m e n t m e d p r t e , ~}$ og hand godt der fremfom af ben, forfaftede Mentighederne ifin fore
 whoben; thi faaledes farrande de thoelig, at de habde Sjerte for Berden, iffe for orrelferen, og at de helft bilde have det jaa. 5 g ong vilde Bubfabet habe lagt ben Sugoom, fom oa raadede i ben religiøje शerden. Wrofeten uoranber, manfe netop med Wenion til heromhandiede $\mathfrak{Z i d}$ apunft: "彐j har iqgt at lege Babel; men det loo fig iffe lege." Jer. 51: 9. Sparges der, foorledé vi fan vide, at faa biloe bare fyet, fyiz man habde antaget Budfabet, fan joarex bi: Fordi faa fede med alle dem, fom antog bet. De fom fra for= ffiellige ßirfefamfund, og be Strengfler, fom holdt dem inden derez Sirfefamfund, bleo jemede med §orden, - itridende Irdewbetiendel= fer git op $\mathfrak{i}$ Stop, - fit ffriftifridige $\mathfrak{g a a b}_{\text {om }}$ et tufindoarigt Rige

 - en poet luret ajorde man god igjen, - ⿹jerterne forenedes i det pmmefte $\mathfrak{B r o d e r f a b}$, - og $\mathfrak{N j e r l i g h e d ~ o g ~ f r e d ~ f a d ~ e n e ~ t i l b a g e ~ p a a ~}$ Tronen. Saajand Raren ubrettede dette hoz de faa, font antog den, bilde den habe ubrettet det famme for alle, om afle gavde antaget bent.

Men Bubfabet forfaftedes; pg gnod bled solgen deraf? Folgen for deres Bedfommende, fom forfaftede bet, fommer til at omtales Fenere; Folgen for dereß $\mathfrak{B e d f o m m e n d e , ~ f o m ~ t o g ~ i m o d ~ d e t , ~ m a a ~ o m = ~}$ tales her. Deeralt i hele Randet lod Raabet: „ßabnfon er falden!"
og med 乌enflif paa，hoad der antndedes i $\mathfrak{U a b}$ ．18：1－4，tilføiedes
 forbindelfen med fine Rirtefamfund，hoor be iffe fil $\mathfrak{L o b}$ til $\mathfrak{i}$ fred at bere og forfinde fine Synmaader．
（En Hjendelig ₹urandring indtradte ba $t$ Menighederne med ben＝ fint til deres antrelige Tilftand．Ub fra ben Mntagelfe，at Forfnn＝ Delfen om Srifti andet Somme ftøttede马 og begrundedeふ̉ i Den profetiffe Srden med §emfin til de forubfagte Begibenfeders $\mathfrak{F} u l d b y r d e l f e$, famt at Bubfabet bar＂Den narbarende Gandhed＂for hin Tio， funde iffe llofaloet habe veret anderledes．Naar man vegreer fig ned at vandore $\mathfrak{i}$ Lufet，ftenger man fig nobvendignis jelv ube $\mathfrak{i}$ Morfet；naar man fortafter Sandheden，jmeder man ubilfaarlig
 Qiv og Sraft，et moralf fald，maa paafolge．Dette fiif Menighe＝ deme fole．Te foretraf at henge ved gante Bildfarelfer og ved＝ blivende fundifore fine falife Zcerdomme bland folf．Sandfedens Sys ubiluffedes derfor ibland dem．Somme af dem folte og befla＝ gede Forandringen．Fogle faa Bionezbnro fra bere马 egne Forfattere bil fille Iiffanden blandt bem dengang flart frem．
$\mathfrak{B l a d e t}$ Cbristian Palladium for 15．Mai 1844 talte $\mathfrak{i}$ folgende nemodige Tone：„J alle Fetninger harer bi den iorgelfge Syd，Der naar til $\mathrm{Da}_{\mathrm{g}}$ med alle Ђimlens Euftninger，bebirfer en Fulbe fom
 fommes $\mathfrak{B r y j t} \mathrm{gg}$ fluger de fages ふraft og Moholdenhed，－at
 dighed inden Kions（5rounjer．＂
$\mathcal{F} 1844$ talte Bladet Religious Telescope i folgende Uotry）f： „ $\mathfrak{B i}$ har alorig baret $\mathfrak{B i b n e}$ til en $\mathfrak{f a}$ almirbelig $\mathfrak{R e b g a n g} \mathfrak{i} \mathfrak{R e l i}=$ gionen fom mu for Tiben．Sanbelig，Mentgheden maa vaagne op og foge efter（brumben til denne forgelige Tilftand；thi førgelig maa $\mathfrak{b}$ ber den，der elffer 3ton，anfe den．Naar bi mindez，hbor faa $\mathfrak{o g}$ fielone Siffeldene af fand Dmbendelfe er，og hove ubdbfardige og forgordede Snndere optroder，uben at man noiten fan trenfe fig lig＝ nende，maa bi ncften wilfaarlig uoraabe：5ar ©suo glemt at bife fig miffundelig？eller er Maadens Dor luffet？＂

Smtrent paa benne Sid udtedtes der iteligigie Blade Spraab pm at bolde fafte og Bon，for at ben Selligaano maatte vende til＝ bage．Endog i Bgiladelphia＝Bladet Sun for 11．Nob． 1844 lajte man：＂Alndertegnede ßrafter og Medlemmer af forffellige §irfefam＝
fund $\mathfrak{i}$ Philabelphia og $\mathfrak{M a b o l a g , ~ f o m ~ G q i t i d e l i g ~ t r o r , ~ a t ~ T i b e r n e s ~}$ Tegn $\mathfrak{n u}$ for Siben, ben almindelig udbredte anndelige $\mathcal{Z u n}=$ Fented i vore Menigheder og Smbifaben i Berben omfring os, giar Sirab paa, at be Sriftne fulde noraabe en farlig Bonnetio, er ber= for bleben enige om at flutte os fammen om en lige for fig
 aand ober vor $\mathfrak{B y}$, bort $2 \mathfrak{a n d}$ og Berben."
$\mathfrak{B r o f}$. Finney, Redaftor aj Sbertin Evangelist, fagde i feb. 1844: „Bi har taget den Rjenowgerning i Betragtnitg, at de pro= teftantiffe Menigheder inden bort $\mathcal{Z a n b}$ fom jaadanne $\mathfrak{i}$ Mimindelighed enten har forbolot fig ligeguldige eller fiendtlige oberfor nopten alle
 bife $\mathfrak{l u n d a g e l j e r , ~ m e n ~ d o g ~ i f f e ~ n o f ~ t i l ~ a t ~ f o r a n d r e ~ o b e n t a m a t e ~ a l m i n d e = ~}$
 bor Paaftand, Den nemlig, at der najten doeralt mangler ny Baffelfe inten Menighederite. Den aandefige Slwohed er najten afment raa= dende $\mathfrak{o g}$ er forfardelig for; herom vibuer hele $\mathfrak{Z a n d e t}$ refigiqfe Bresfe. J meget ftor UDitrafning er Menighedzlemmer henfalone til at folge Moden og flaar fig jammen med de ugudelige til Fornpiel= fer, Dant, Feftligheder o. f. v. Men bi befober iffe at docle bidere ded bette pirlige (emme. Det bare not at fige, at bi faar ftedje flere og flere uimodigelige Bebifer for, at Mentigederne $\mathfrak{i f i n ~} \mathfrak{A l m i n d e l i g h e d}$ forgelig banarter. De er langt $\mathfrak{a f b e g n e ~ f r a ~} \mathfrak{F r e l f e r e n , ~ o g ~ h a t t ~ h a r ~ u n d o r a g e t ~ f i g ~ d e m . " ~}$

Din man ffulde fige, at wore $\mathfrak{A l n f u e l f e r}$ om Menighederntes moralfie $\mathfrak{F a l d}$ og aandelige Slonbed iffe bar bift fig at bere rig̣tige, $\mathfrak{g}$ fom Stotte for demne $\mathfrak{B a g f t a n d}$ hendife til den ftore $\mathfrak{B a f f e l f e} i$ 1858, fan fanfe ßioneaburdet fra ßoitona lebende Mongregationalift=
 Jnotrat.
$\mathfrak{B l a b e t}$ Congregationalist fagde i Mob. 1858: „习ore Menigheders $\mathfrak{B a f f e l}$ fe til © blubsfrngt er iffe ell faadan, at man beraf forgaabning $=$ fuldt fan flutte fig til dent loblige, praftiffe frugter. Man burbe f. Gtz. bare ligefa fiffer paa, af vore (bodgionentedfareninger马 Sfatfammere ffulde fyldes efter en faadan Raadens Regnbyge, fom man er paa, at crivene foulmer $\mathfrak{i}$ fit Reie efter ent rigelig Regn. Men Forftanderne for dikfe Foreninger betlager fig ober den ringe Stotte og $\mathfrak{H j} \mathfrak{x l p}$, de faar af Menighederne.
„Der er enomu noget andet, fom paa en bedrøbelig Maade bethfer

Derme famme Sandhed．Bladet Watehman and Reflector berettede for ralig，at der aldrig blandt Baptifterne habde baret en jaa be＝ flagelig תirfejplittelfe fom den，der raader for norbœrende； $\mathfrak{g g}$ forgeligt jom det end er，maa jet fige马，at derne Snnd \＃lwber netop bed de Menigheder，jom Gawde ftorft Mandel i den fidfte Baffelife． Ja，der tilipiea，hoad der er endmu mere trift，at diaje Єplitteljer $\mathfrak{i}$ de flefte $\mathfrak{T} i l f a l d e$ netop fan fore fin Sprindelfe tilfage til $\mathfrak{I} i d e n$ for hin $\mathfrak{B r f f e l f e . ~ S e l b ~ e t ~} \mathfrak{B l i \neq}$ paa bort eget Sirfefamfund Ugeffrif＝ ter oberbebifer nof en om，at Sndet iffe paa nogen Maade findes $\mathfrak{h o s} \mathfrak{B a p t i f t e r n e}$ alente．Bore egue Spalter har fanffe alorig bragt jaa nomngende $\mathfrak{B e r e t n i n g e r ~ o m ~ h e f t i g ~ S t r i d ~ o g ~ f i r k e l i g ~ T r a t t e ~ f o m ~} i$ de fibjte faa Maaneder．＂
（En pres̆bnterianff $\mathfrak{P r c ̧ f t} \mathfrak{i}$ Belfait，乌rland，uotalte fig i 1858 jom folger angaande den da mblig jtedjumone Baffelfe derfteds（ifolge Rem $\mathfrak{Z}$ nrfer＝Bladet Iadependent for Dec．1859）：＂Beflutningen om at frupe alle de Srdets Ijenere，der ptrer et Srd imod deres natio male Snud［Slaneriet］，Beflutningen om at undertrnffe og tilfidefotte Efriftens tybelige Qardomme fan disfe Rew Yorfer＝Siriftne holde faft ned by foette ibcerf，paa famme Fid fom be benter，at den religiqje Berden ffal gilfe deres Raffelfe fom et faa fort Bode．Men forent de $\mathfrak{y n f e l i g}$ nedberoigede amerifanffe Menigheder øber ©uD弓（Sjerning i fit eget Sand，for de ingen andelig Sraft at medoele andre；Deres $\mathfrak{B e f f e l f e r}$ er i den refigipje $\mathfrak{B e r d e n}$ det famme，jom deres pruntende Raab paa frified，blandet med Slabens Stømen，er i den politiffe．＂

Under Den fore irffe Breffelfe i 1859 holdt $\mathfrak{y c t a n d}$ prezbuteri＝
 Scene，der bebionedes it deme Frorfamling，fagde．Belfafter＝Blabet News Letter for 30．Sept．：„⿹er i beme arberbige Forfamling af Wrofter og gefoite finder bi to Brofter，fom aabent fitatoer finan＝ den ub for Qagnere，og Gele Gentralforjamlingen bled Scenen for et ßore，fom gramfede til et Bobeloplof．＂

Dette er en beflagelig Tingenes Tilitano．Men hbad far faa tildraget fig fiden den Sid，og i hoilfen $\mathfrak{H e t n i n g}$ er lldifflingen $\mathfrak{b l a m b t}$ De nabnfriftne Mentgheder gaaet？ $\mathfrak{P a a}$ fomme Steder ubfol＝ Des der en frampagtig Birfiomhed，og Raffelfesprcoifanter，fom baffer iffe liden Spfigt，gior ftore $\mathfrak{U n f t r e n g e l f e r ~ f o r ~ a t ~ p a a b i r f e ~}$
 og（Gubfugtighedens Maal bfiver ringere og ringere．

Man bar fundet paa forffiellige nye Ting for at lette den \＃irte＝
lige（5jerning，og nogle af diafe anfes mu neften fom en Mrobendig＝
 fen，yoor Geftanaltider fan tilberedes，og hoor rigtig lofre Sager fan tillabez for den meft forbende Gane．（Et enefte（Etsempel tan tjene fom Belnging paa，hoad der gaar for fig．Da Centenary Metbodist Episcopal Church（en biffoppelig Metodifffite）opionte弓 $\mathfrak{i}$ ©ficago，omtalte ©ficagobladet Tribune $\mathfrak{i}$ fin Beffrivelje af $\mathfrak{B n g}=$ ningen forlig folgende：
 $\mathfrak{y b o r}$ der findes en itor Spifeial，med befvent Borbplade for 150 Memeffer，et $\Omega$ joften med Sogerebifaber，Bajf，Mftroode，Baa＝
 under Fortallen og Samlingancrelferne faledes bisfe attraabardge Forbele；man fan giøre be felfabelige Sammentomiter mere behage＝ lige og fyggelige uben at bringe Forfriffningerne ind i felpe for＝ jamlingaialen eller forthanding 弓axrelferne．＂
 $\mathfrak{h u s ! ~ 5 v a d ~ n i f d e ~ d e ~ a r b a r d i g e , ~ g u d e l i g e ~ ふ i t f e n s ~ f r o b e ~ o g ~ M o r r e ~}$ for et Elagtled fiben habe tanft om faadant？Sfriften figer，at
 felv fra derez Side，der falder fig firiftue，bil uomarte de fiofte Dage jom et Tibernes Tegn．2uf．17：26－30； $2 \mathfrak{T i m} .3: 4,5$. $\mathfrak{G a r}$ bi iffe maaet den Tid，da dette opfylies？5nad fimbes der
 aabent tillader eller jer gjentem Fingre med，ja，jom den iffe endog $\mathfrak{i}$ rigeligt Mon foitrer？Dans，Sortipil，Zeaterforefillinger，Sejte＝ beeboelob， $\mathfrak{y a z a r o f p i l , ~} \mathfrak{Z o t t e r i e r , ~ \tilde { F } e f t l i g h e d e r , ~ M a r f e d e r , ~ a l t f l a g z ~}$ $\mathfrak{F r a a d j e r i}$ beltager man i i refigipie Sredje，og mange af dī̂fe Ting фое马 i faafarde reliainfe $\unrhd$ iemed．

For nogle $\mathfrak{H}$ ar fiben fand man paa en luberfolonitg til for＝ del for en Sirfe ：Rew Sorleans af ent fandan $\mathfrak{A l r t}$ ，at man fandt Det meft pasfende at beffrive den paa en Blafat fom folger：＂iil Snotagt for Srifffirfen̉ Sogneffole．Marbed Dampepladien er Der en fint ubfuret Bod og et fort Seilduggtelt med farlige Siddepladfe for $\mathfrak{D}$ amer og Born．Sirfenz Medlemmer fanveliom $\mathfrak{P u b l i f u m}$ finder Ger en Spfati med Sodaband og Ronditorbarer，en Reftauration， howr der $\mathfrak{i}$ Doefflod findes alt，fom fan tiffred弓ifitle jefo（5pifurceres
 de meft ubingte Sorter Driffebarer，（Eigarer，D．¡．b．＂

Tew（2）orfer＝Bladet Observer optryfte deme ßlafat med folgende Bemarfninger：„Tette er en $\mathfrak{U}$ ffifift af en for narowrende $\mathfrak{t}$ Rew Sryeans paa ipinefaldende Steder opflaaet ßlafat．Den Sitfe，for
 men bor Mening er mu Den，at faajand firifus tommer til Marte＝ bet，fan fommer ban med en Sopbe med focre Snerter og ubjager

 Sfnld，J §olf i Mew Drleaņ，fald den iffe ふxiftirfen；nei，alt andet hellere end det！＂

⿹bilfet Sirfefamfund dente Sirfe end tilgarte，rober det lige fuldt，hoad der i disfe Dage ønes i Meligionens Mabn．

Som et oplnfende Efsempel paa Birfningen af $\Omega$ irfelotterier forteller Bladet Watchman folgende：„（5t Menighedalem gif hen tif fin Sjelehnrde og bad ham indrangende om，at ban felv ffulde tage fig af hant tjerefte Son，fom var bleben benfalden til Spille＝ inge．Fraften fantyffede，figte den unge Mand op og fand ham paa hans Barelie．કুan begnnote fin obrelœsuing；men forend han fluttede，lagde $\mathfrak{y}$ ）nglingen Saanden paa hank $\mathfrak{A r m}$ og pegte paa en $\mathfrak{F o b}$ pregtige Noger，fom ftod paa Bordet．＂Se，＂fagde Den unge Mand，„Dỉje Roger vanot jeg paa en $\mathfrak{B a z a r}$ ，jom bar foranftaltet i Deres Sitfe；der vobede jeg mig for forfte biang to paa faadant noget．Sgabde bet iffe beret for gint Sotteri，fom brebes med en friftelig Menighede Bifald og under dens Weffittelfe，bar jeg aldrig bleben Spiller．＂＂
（En Drbeta Tjener，B．F．Nooth，taler fanlunde i Blabet Gold－ en Censer：„Jeg fijuler mit Mufigt i Blufel，naar jeg harer om，at （5ubernøren i en Stat maa paafalie fin Stats lobgibende Minndig＝ heds Sjulp for at faa Zove iftand，ber fan modntrfe den i Sirtens Nawn og under bens Beffuttelfe Drebne Sbindel under Navn af Me＝ nighed ebazarer，Sirfefefter og andre Slag弓＂fromt＂Menighedafpil eller lyfigt Sib ．＂

Man funde fylde hele Eider med Beretninger af Yedende Mand og Blade inden den religible Berden，der ertjender Sitfernes neducr＝ digede Stilling i Mrmindelighed og de mange baarlige ©jerninger， $\mathfrak{h o o r i}$ be uben $\mathfrak{B l u f e l}$ giør fig finlige．Dog，det er undovendigt Kerom at anføre flere $\mathfrak{B i d}$ nezbnro．Den bedronelige og beflagelige $\Omega j e n d$ gijerning er altfor aabenbar til，at man fan negte ben．

Det fremftaaende Metodiffblad Christian Advocate for 30． $\mathfrak{A l}$ ug．

1883 har under Soerffriften: „Det ftarfte blandt Spargamaal", ent artifel, hooraf pi giengiver folgende:
"1. Man fortlede det an, fom man vil, men Mentigheden er i $\mathfrak{a l m i n d e l i g}$ zorftand andelig talt $i$ en ribende Medgang. Medens Den øgez $\mathfrak{i} \mathfrak{Z a l}$ ag vinder $\mathfrak{i}$ \$enge, blitor den mere og mere foag og
 rerpladjene. Den antager mere og mere Sfiffelfe og Befen efter Menigheden i Raodicea.
,2. Der er Prefter $\mathfrak{i}$ Tufindois, bande $\mathfrak{i}$ hitere og lavere Stil= linger, og mange $\mathfrak{Z u f i n d e} \mathfrak{R a g j o f}$, fom er ligefa bobe og berbilofe jom ufrugtbate Figentraer. De bidrager hberfen timetigt eller aalt= Deligt til (Evangelieta fremffiot og Seierafang to doer Jorden. sunde man gjenopocffe alle bigie torre Ben toor Sitfe og dens æorjamlitger og faa dem til at arbeibe trofaft og ibrig, hoor vilide da itfe den gudoommelige siaft aabenbares paa nye $\mathfrak{g g}$ herlige Maader!"

Rew (y) orfer= Wladet Iudependent for 3. December 1896 indefold en $\mathfrak{A}$ rtifel af $\mathfrak{D}$. $\mathfrak{R}$. Moodn, af $\mathfrak{h n i l f e n ~ f o l g e n d e ~ e r ~ h e n t e t : ~}$
 Bioragguder, goori ber ftod, at der bar ober 3000 Meniggeder i $80 n=$
 der iffe beretteds om en enefte, fom bled indemmet it Menigheden fibfte $\mathfrak{Y a r}$. §an dette vare fand? Santen gerom far grebet mig i den Grad, at jeg iffe font faa dent fra mig. Dat or majten not til at fyloe goer friften Sjol med alborlig Sfrat.
,Wois dette er ©ilfeloet med dizie to fore Sirfefampund, had maa da iffe Tilftanden dgiaa were bland de andre! Sfal bi alle flaa oz til Mo dag lade det gaa paa ben Muade? Bil bore religibfe Blade og. Wrafterne pan Wrcedititolen holde Munden luffet fom "Fthmme fumbe, dat iffe fan gia", noen at abvare Memuffene om
 $\mathfrak{i}$ bette Styft? 引oad maa (buds Spat temfe om et faadant Refut= tat af bort $\mathfrak{U r b e t i d e}$ fom Dette? Syad max en bantro Berderr tronfe om en $\operatorname{Briftendom}$, fom ifte formana at frembringe ambre Frugter? Og har bi ingen Smjorg for de Memeffenabier, fom anrlig gaar Fortabelfen imboe, medens ni fitber med 5anderne ithforet og fer
 nafite $\mathfrak{t i}$ Mar, om di iffe paaguer pp af Spone?"

Den anden (Engels Budifub er filet til de Samfund, hoor Subs
$\mathfrak{F}$ olf fornemmelig findez; thit bet er jorlig til bem, ber tales, faajom be er $\mathfrak{i} \mathfrak{B a b y l o n}$ og til fin Tid bliver fald bort. Budfabet gialder den nulebende Slagt; pg Guoz folf nu maa pigjelig føges i Rri= ftenfedens proteftuntiffe Samfund. Men efteriom diafe sMenigheder biger langere og lxngere bort fra Bud, naar de tifflut frem til en fandent Stifling, at jande Siriftne iffe Ierngere fan opretholde nogen Forbindelfe med dem, og da fommer de til at faldes bort. Dette benter bi paa i den fommende $\mathfrak{L i d}$ fom en Falobnrdelfe af $2 \mathfrak{a b}$. 18: 1-4. Bitror, Dette bil fomme, naar Mentghederne foruden at vare fordrervede ogiaa begnnder at habe fin Boloshannd imod de hellige. (Se nermere under fidftherbnte Sapitel.)

Dettredje Budíab. - Fra 9. Bers lyder Bublfabet faa= Ledes: „Sg en tredje (Engel fulgte Dem og jagde med hat $\mathfrak{R}$ git: Der= jom itogen tilbeder $\mathfrak{D n r e t}$ og Deta Billede og modtager Martet $\mathfrak{i f i n}$
 fom er iffiontet ublandet $i$ hans Fortørnelfes $\mathfrak{K a l f} ; \mathfrak{o g}$ han ftal pinez med Jid og Soobel for de beflige Engles og for Zammets
 Foble Dag eller Mat, de, fom filbeder Dhret og det $\mathfrak{B}$ Bitlede, og ben, fom modager deta Mabne Mcerfe. Ђer er be helligez Taalmodighed, her er de, jom bebarer Gudz Bud og sefu Iro."

Dette er et Bubftab af den frogteligite $\mathfrak{B a g t}$. F hele Bibeten findeß der ingen ftrengere $\mathfrak{I r u j e l}$ om guboonmelig Brede. Den Smid, hborintod det adoarer, maa bare ffraftelig, og ben maa bare faa flart og beftemt angivet, at fober den, fom bil, ogfan maa fumte forftan den og faaledes bide, howrledes han ffal undgaa. Den ober lamme udalte Straffedom.

Man legger Marle til, at dißje Bubfaber lxegges til ginanden $\mathfrak{o g}$ gaar fammen, idet nemlig bet ene fffe ophorer, naar bet andet begunder. Saaledes bar for en Sid det farfe Buoftab det enejte, fom ubgif. Det andet begbirde, men affluttede iffe derved det forife; Der bar ba to Bublaber. Baa bem fulgte det tredje; Det afiple iffe be andre, men fluttede fig fun til bem, faa vi nu har tre fomtidig ubgaaende $\mathfrak{B u b f a b e r , ~ e l l e r ~ r e t t e r e ~ e t ~ t r e f o l o i g t ~ B u b f a b , ~ h o o r i ~ S a n d = ~}$ heden $i$ alle tre forener fig, medens det fibfte maturlignis er dent ledende Mumbiørelfe. 马elt til $\mathfrak{B e r f f e t}$ er fulbendt, bil bet alorig op= hore at bare fandt, at (6uds Dom sime er fommen, og at $\mathfrak{B a b y}=$ lon er falden; og disfe Sandheder bil bedbline at forfntoes $\mathfrak{i}$ forbin= delfe med de Eandheder, der lyder til og giennem det tredje Bubfab.

Mellem Bubffaberne intobydes marfer man ogiaa en fogiff
 *yndelfe, fer bi, hbilfen iprgetig Irang Der i den protegtantift=religiple Berben bar til en Reformation. Splittelfe og Zorbirring raadede bland Menighederne. De flyngede fig endmu til mangen pabelig Biliofarelfe og Dertro. Ebangelietz Magt bar foaffet i deres Saand.
 og funbojordes med Sraft. De burbe have antaget den og derbed ladet fig baffe til nut Sid, boilfet vilide bare blevet folgen, om de Gabde wedfjendt fig den. Sitedet derfor forfaftede de ben og led Folgerne deraf bed Tabet af anndelig $\mathfrak{P r a f t}$. Saa lob da det andet
 giorelfe ont, hado der iffe alene bar ifig jelb en $\Omega$ jendsgierning, men en retferidig Dom fra berren ober bem for beres (Sjenftridighed i denne אemieende, nemlig at $5 \mathfrak{5}$ b bar vegen fra dem, og at de bar moralfe falome.

Dette bedirfede iffe, at de bleb baffede, ledte dem iffe til at giare $\mathfrak{B o o}$ for fine $\mathfrak{B i l d}$ farelier, hoilfet det gabde waret tiffraffeligt til at giare, am be havde villet lade fig adaare og reble. Og gbad folger faa nu? Jo, Beien ligger aaben for et enom yoerligere Stridt tildage, et bubere frafald og eltom ftorre Shber. Miorfets Magter driver fit atrbeide frem, og fois Meuighederne enomu gaaronaffet bedbliber at fin Sufet og forfafte Sandheden, bil be fnart finde fig ifard med at tilbede Dyret ing modage deta Marfe. Dette bliber blot den logiffe Folge af den sandlemaade, fom begundte med Foxtaftel= fen af bet forfte $\mathfrak{B u b f a b}$. Tu ubgaar ber ba et nyt $\mathfrak{B u b j f a b}$ med
 briffe af (Sude Bredes Min, fom or ifficulfet ublandet $\mathfrak{i}$ hans for= tornelfes Salf. Det vil fige, $\mathfrak{Z}$ forfaftede det forite $\mathfrak{B u b j f a b}$ og. Yed et moralff fald; om $\mathfrak{J}$ nu bedblivende forfafier Sambheden og frem= deles lader de ubifende $\mathfrak{Q d b a r i f e r ~ u œ n f e d e , ~ d a ~ f o m m e r ~ o ̛ ~ t i l ~ a t ~ t o m m e ~}$ (5uds fidjte Forraad af Barmbjertighed og omfider at poelagges, uden at man tan raade $\mathfrak{B o d}$ derpaa. Dette er en faa freng Srufel
 er den fiofte. Rogle faa bil cenfe den og blide freffe; men den ftore Mengoe nil gaa fin biang til Fortabelje.
$\mathfrak{F}$ orfinndelfen af det tredje Budfab ubgior den fiofte jorlige religiofe Bebagelfe for Frelferens תomme; thi umibdelbart efter Dette fer Sohameß en lig et Memeffes Spn tomme paa en for futo

Sfin for at hofte Jorbens $\mathfrak{n}$ gft. Dette fan iffe fremitille noget an= Det end Kirift andet Somme. Saajand Derfor Srifi Somme faar for Doren, er siden for dette Buofabz $\mathfrak{F o r f y n d e l i f e ~ i n d e . ~ D e r ~ e r ~}$ manue, fom ajor Sirab paa Rabnet "Mobentifter", og fom i Sfrift og Tale alvorlig larer, at bi mu befinder des ite fibfte Dage, og at Srifi Somme ftaar for Drant men naar bi minder dem om Dentre fornofigelfe, fommer de phopefig i $\mathfrak{D r i f t}$, uden $\mathfrak{A n f e r}$, fort og תompas. De ded ifte, faad de ffal giøre med den; de fer lige= faa goot fom bi, at faajand det, de lerer on Srifi andet Яomme, Gar fin Rigtighed, og at frelferen ex noer, faa burbe man et eller andet Sted - ja det hele Sand ober - hore dette tredje Bublfabs varflembe $\mathfrak{R}$ git. ヨlu er Siden for det; $i$ andet Fald er pi iffe $i$ de fidite $\mathfrak{T}$ age, eller med andre $\mathfrak{D r d}$, deme formofigelfe gar flamet feil; men dette kat de iffe med Jimelighed indormme. Waa jamme sto bed de, at de iffe forfnimer Budfabet, forlanger beller iffe af for= fnnde det, fan befler iffe pege paa nogen, fom forfnimer det, uben paa nogle enfelte, der bedgaar, at dette netop er den ©jerning, de pber. $\mathfrak{Z t}$ medgive fidftreontes Paaftandes Berettialie vilde intider= tid bere at udate Dommen ober fig felb. Detes worlegented bilde giore Srab paa Mednrt, om det iffe bar derfor, at fardame fom Gellere nil blibe fanende $i$ en beforerig Tuinl end anertjende Gand= heden, iffe med ßette fortjener nogen innderlig Medfaletfe.

5oad der er frenthold angaanide de to foregaaende $\mathfrak{B u}$ fifaber fafflaar siden for dette fidite og biper, at. det gicelder den ncerbas= rende' Tid. Mell fom wed de tiditgere er det bedite Bebia for bor Waaftand om, at Wudfabet mu wogaar til Berden, dette, at man fan pege paa noget, fom tildrager fig for alles Site og gootajor $\mathfrak{F u l d}=$ bnrbelfen. Gfter at hade bift, fuorledes det frofte Budfab jom en ledende Forfnndelfe falot jammen med den ftore $\mathfrak{H D b e n t b e b e g e l f e ~} \mathfrak{i}$ $1840-44$, og efter at habe fet det andet Budfabe fuldbyrdelfe
 paa, hoad der fiden efter er foreganet.

Da Siden ranot hen i 1844, henfalot de, Der forbentede §rifti (Bjenfomft, itarre eller mindre Randbildbed. Mange opgav felt og $\mathfrak{h o l d e n t ~ B e b a g e l f e n ; ~ f l e r e ~ g i f ~ o d e r ~ t i l ~ d e n ~ E l u t r i n g , ~ a t ~ F i b s b e i t e n = ~}$ meffen var feilagtig, og begundte itrat̉ paa at faa berigtiget be pro= fetiffe Werioder $\mathfrak{g g}$ fan fat et mut Tidほpunft for §errena תomme, et $\mathfrak{G r b e t i d e}$, be med ftorce elfer mindre $\ddagger$ ber har fortiat med til den Dag ibag, idet de faffatte en $\mathfrak{n y}$ Iiowheftemmelfe, efterhbert fom en
anden flog feil，til itor forargelfe for Mobentbebregelfen og Stade for $\mathfrak{a l}$ profetife ©ranfening，fan langt deres begrenfed Jubfubelfe frafte fig；nogle fan，fom noie og oprigtig fogte at finto（grumben til Geiltageljen，bled befthrfede i Irven paa，at Moventbebcegeljen war fthet af Forfont，og at Shatumgerne med wenfon til Tiden bar rigtige，men indiaa，at de havoe taget feil angaaende（5mmet om §elligdommen，og Gerved fumbe Stuffelien fouflares．De lerte，at Gelligommen tife bar bor Эord，fom man havde antaget，at $\mathfrak{R e n}=$ pelfen iffe fullide fee ved $\mathfrak{J l d}$ ，og at Forubfigelfen ferom albeles iffe
 deles flare Bebifer for，at den ⿹\zh26elligoom，lyorom der taltes，bar Det himmelfe Sempel，fom ßaulus falder＂belligoommen＂，＂Det fande Tabernafel，hniffet Werren har opreift gg iffe et Menmeffe＂，og at dens Bemfelfe ifolge borbilledet mante beftaa $i$ ，at Braften poede den fiofte $\mathfrak{D e l}$ af fin 反alogajerning $i$ den anden Mfoeling，det aller＝ helligfte．Da jaa de，at Tiden bar fommen for fouldobrbelien af 2tab．11：19：„Sg Guba Tempel bled opluffet i 5imlent，og hans Bagte $\mathfrak{i r f}$ blev fet $\mathfrak{i}$ hanz Tempel．＂

Da deres Spmarffombed janledes var bleven thentedet paa $\mathfrak{A r f e n}$ ， fom de ganffe naturlig til at underinge den $\mathfrak{i x t e n}$ liggende $\mathfrak{Z o b}$ ．
 Wagt $\mathfrak{A d t}{ }^{*}$ ；Den funde jo iffe fabe veret hats，＂Baots＂ $\mathfrak{H r f}$ ，heller iffe bifoe den were blevent falot faaleder，om den iffe gavoe indeholot Qoden．Der var da altfaa Mrfen i Simlent，det fore Modbillede af Den $\mathfrak{A r t}$ ，fom under den forbilledlige 5usboldning bar til her paa Jorden；og den $\mathfrak{S o b}$ ，deme limmelfe $\mathfrak{Z r t}$ mbefoldt，matte folgelig
 $\mathfrak{A r z}$ fum var en $\mathfrak{A f f f r i f t , ~ o g ~ b e g g e ~ t o ~ m a a t t e ~ d e ~ l y d e ~ m o d a g t i g ~ l i g t , ~ D r o ~}$ for $\operatorname{Drd}, \mathfrak{B o g i f a n}$ for $\mathfrak{B o g i t a n}$ ，Tpodel for Todel．Mt antage noget andet bilde iffe alene ware Falfefied，men den ftorite Urimelighed．

 fom Sabbat．Jngen，fom medgiber bet rigtige $i$ ，hbad der er fagt ont §elligomment，voner at reife Ivift ont dette．Saalede弓 bafteß da Tanten paa elt Sabhaterreform，og man faa，at alt，hoad der var foretaget i Strid med derme $\mathfrak{Q o b}$ ，ifar forfanuidt man lavoe indfort en giviledag og en Gubanrteffe，ber giorde det af med Je＝
 Magt，fom fulde fatte fig op imod Gud og probe at ophpie fig
voer Kam. MRen Dette er felde Den (Sjerning, Dent tredje (Sngel frem= forer fin $\mathfrak{U D}$ barfel imod; og folgelig begunde man at moje, at Siden for det tredje Bubjfab falder fammen med Tiden for §elligommens Fenfelfe, der begandte med de 2300 Dages Mfilutning i 1844, famt at Sumbgiprelfen grumber fig paa de fore Sandheder, ber er bragt for $\mathcal{E n f e t} \mathrm{i}$ すorbindelfe med Dette Emme.

Gaaledes grnede det tredje Budfaba Dagalnä over Menigheden; men man indjaa frafig, at Berden med Rette vifoe funte frebe af Dem, Der gav fig ub for at forfunde fint Budffab, en fuld $\mathfrak{F o r t l a =}$ ring doer alle de Eindbilleder, fom ßudfabet indegolder: Diret,
 Gjenftand for farlig Granfaning. Man fand, at Sfriftens Bidue= bard bar flare og oberflobige, og det barede iffe fenge, for man ud af de aabenbarede Sandfeder formede thbelige Qarebegreber $^{\text {og }} \mathfrak{B a}=$ ftande til fuld fortlaring over alle dīije Emmer.
§ 13. Sap. er der aflerede givet $\mathfrak{F}$ prflaring ober, hbad Dhret, Billedet og Martet maa vare; og det er bleden dift, at Turet med De to 5orn, fom opreifer Billedet pg paatvinger M?arfet, er bort eget Qand (be Forenede Stater), fom m er midt ifir Qpbebaue, men ffonder fig fremad for at we Den Gjerning, font netop Formbigelfen andifer det. Det er demte (Sjerning og disfe Redfaber, goorimod det tredje $\mathfrak{B u b f t a b}$ retter fin Modarfel, et endmu yerfigere Bevi弓 jor, at Bubifabet nu er t fin DrDen, oy rober Den meft afgiorembe ind= Gnrdee Sverensitemmelfe mellent ale Diffe Formofigelfer. Bebiferne feld tranges bel iffe her at gientages; Det bil bcere tilitroffeligt i det bajentlige at jamle, hoad ber er bleven faftilaaet:

1. "Dyret" er Den romerfif=\{atolffe Magt.
2. "Darete Marfe" er Den Jnditiftelfe, Dette Balde far opftillet fom Bebis paa fin retmasfige Mrynighed til at give Sitfelt Qove og byde ober Menneffenes Sambittighed i Strid med (Suds Befalinger.
 deme er bleben berpnet Songemagtens Iegn og Baaffrift, - Dent fubende $\mathfrak{D a g}$ fom Sabbat, felbe Mindet om Jehobahe Sfabergierning, er ubrebet af fin Blads mellent de ti Budord, og en falfi Sabbat, Ugens forfte Dag, er indiat i bena Sted.
3. „Dnreta Billede" er en eller anden firfelig Samfundzorden, der fommer til at ligne Dyret, forjaabidt fom den bliber befleet med Magt til at fotte fine Beflutninger igjennem under $\mathfrak{B a n l e g}$ af Straf efter ben borgerlige $\mathfrak{Q d o}^{\mathrm{ob}}$.
4. Duret med de to junt, af guilfet $\mathfrak{B i l l e d e t , ~ o p r e i f t ~ a f ~ r o l f e t , ~}$ faar Magt til at tale og bande, er de foremede Stater; og de ind= $\mathfrak{l e d e n d e}$ Sfridt til Billedets Tamelfe er allerede tagne, jaa fun det fidite flane igjen.
 faffiaar bed Qob , at Mgens forite $\operatorname{Dag}$, Spridagen, fat helligholdes. fom Sabbat. 5bab ber har fet i deme Retning er allerede bleben paapeget. Bedagelijen brives frem af Enteltmend, af organiferede Sabbatafomiteer, af walitifere, af de vantro indirette, af The $\mathrm{Na}_{\mathrm{a}}$ tional Reform Association (Den Nationale Æeformionening), Tue American Sabbath (Sunday) Union (Dell Mtmerifarffe Sabbatafore= ning), W. C. T. U (Findernes friftelige Mffotogiorening), Cbristian Endeavor Society (Forening for friftelige Beftrebelfer) med dens Underafoelinger $\mathfrak{n}$. $\mathfrak{j}$. b.

Dog lades zolfet iffe $\mathfrak{i}$ Marfe angaaende deune Sag. Det tredje Bubftab retter en hritidelig groarfel mod alt dette mide. Det aubenbarer $\mathfrak{D}$ yreta (bjerning i et og aft, vifer, hoorledeg det moditaar (Guds 2ob, adbarer Folfet mod at gide efter for dets Forlangender og ubpeger for afle Sandiedens Bei. Dette beffer naturligdis Mod= ftand; og Sirfen bringes til fan meget mere at joge memmeffelig
 fes, at den mangler ben gubommelige.
 $\mathfrak{B l a d e t}$ The Advent Review and Sabbath Herald, Der er bleber fortjat lige til mag gar liobredelfe $\mathfrak{i}$ alle Stater og Eerritorier in= den $\mathfrak{U n t i o n e n}$ og $\mathfrak{i}$ mange fremmede $\mathfrak{Z a n b e}$. The Signs of the Times
 llobredelfe. शatre Blade paa Engelif, der ubgives i Det Diemed at forflare og fremfille dette $\mathfrak{B u b f f a b s}$ Sandheder for Berden, er fof= gende: The Watchwan, Itgeblad, Maflybille, Iemtegife; The Present Truth, Ugeblad, Matjord, ईerta, Enaland; Det auftralafiatife Signs of the Times, Llgeblad, NBarburton, Bictoria, Mufralien; The Uriental Watchman, Maantedshlad, (5alcutta, Jndien: The Carribbian Watchman, MRamedsblad, Wort Spain, Beftititien; The South African Sentinel, Maanedzblad, Senifmorth, Sydafrifa; Liberty, Soartala= ffrift, Waffington, D. ©.; Life and Health, et mantedligt ©umb=
 i England og \{luftralien. Foruden disife Blade paa Engelfituogibes

joenffe, hodtandfe, ungarffe, portugifife, bofmiffe, finffe, japanefiffe, finefiife og flere andre Sprog; og Trbfferier findes paa folgende
 (Sollege Biew, Mebr.; South Qaucater, Maşi.; Sttama, Entario, (6an.; Buenna 2fares, Mrgeutina; Sriftiania, Morge; Shanghai, Mina; Sidberthan, Dammarf; Warbuttor, Suftalien; Suftow, Jndien;
 (England; Mexico (Eity, Mexio: Sapfaden, Sudafrifa; Etotholm, Sberige; Sad Paulo, Brajiitien; Port Spain, Beftindien, og andre Steder. Iraftater, Blade og forre Boger ubgives i ober 60 for= Fffellige ©prog, og henved 4000 Predifanter og andre Migfinucerer andender fele fiut sio til zorfnndelfat af denue dentredje (Endels $\mathfrak{B u b f f a b} \mathfrak{i}$ alle $\mathfrak{B e r}$ bensole; liogifterne hermed belpber fig til betnde= lig mere end en Million Tollare om Maret, der yoes til Sagens $\mathfrak{F r}$ mme. Der tan neppe neones et Samo i Berden, hoortil der ma itte er bleven fenot Sfrifter, eller fom ingen Mixfioncer bar beiogt. $\triangle \mathfrak{g}$ Sagen gaar ftedje fremad med un og jtigende $\overline{\text { Rafaft. }}$

Dente Bebagelfe er idetmitiojte en foreteelfe, der Hoxifer ent forflaring. $\mathfrak{B i}$ gar fundet Bebregelfer, fom gamite fiaaende og noie gior det forfte og andet Bubfab Fildeft. Sjer har pi atter en, ber jom en Fuldbyrdelfe af det tredje Bubitab frcever Berdens Dpmeert= fombed. Den ftirler sixab paa at bere en flig Fufoburdelfe og forlanger, at Werben ifal underigge, med bwilfen ねet den ftiller et faadant $\operatorname{Brab}$. $\operatorname{Zad}$ og fe.

1. „(En tredje (Engel fulgte dem." Saufedes folger bemne Be= bagelfe paa be to tidigere nounte, optager og forticetter Lidobredelien af de $i$ de tioligere Bebregelfer fremftillede Samoheder, toet den til dem leager yoerligere, hoad det tredje $\mathfrak{B u b j t a b}$ indefolder.
2. Det tredje $\mathfrak{B u d j a b}$ ubgior en Movarjel mod $\mathfrak{D r}$ ret. ©aa= ledes fremholder dente Beargelfe iorlig bland Gjenftandene for fir
 Det er, og fremitifler Deta gudebejpottende Srav og (5jerninger.
3. Det tredje Budfab advarer alle imod at tilfede $\mathfrak{D}$ )ret. Saa= Ledes forllarer demue Bebregelfe, Gobrledes denne Magt, Enret, i Siriftenbeden har indfort dißfe §ndftiftelier, der ftaar imod den $\mathfrak{y} p i=$ efteß Srad, og bifer, at man tilbeder ncente Magt, faafremt man bpier fig for dens Mondigheo. "ßes $\mathfrak{J}$ iffe," figer $\mathfrak{B a u l u}$, "at $\mathfrak{h b e m} \mathfrak{J}$ fremfitler eder til Sudighed jom Ijenere, bens Ijenere er $\mathfrak{J}$, hbem $\mathfrak{J}$ adlyder?" Rom. 6: 16.

4．Det tredje $\mathfrak{B u b j f a b}$ advarer afle imod at modtage $\mathfrak{D}$ yret Marfe．Saaledes gaar deme Bebregelfe vajentlig ud paa at vife， $\mathfrak{y b a b} \mathfrak{D y r e t s} \mathfrak{M r e r f e}$ er，og at adbare imod at antage Det．Iet er faa meget mere pinfeligt，at dette ffal giprea，fom dente antiftiftelige Magt har arbeibet jaa liftigt，at den ftore Mcengde lader fig narre fil ubevidft at foie fig under dens Mnnoighede תrad．Set er bedift， at Dureta Mlarfe er en Jubftiftelfe，der er bleben iffapt et friftefigt Srcodebon og underfundig er bleven indfort i den friftue Sirfe paa en faadan Maade，at den tilintetgion Jefobahz retmáaige Mundig＝ Ged og iatter Dinrets iftedet．Det er，naar al forflabning fjernes， ligefrem at oprette en falff Sabbat，Dyreth Tegn，paa ligeng jorfte Dag，iftedetfor Æerrens 5viledag paa ben jopende $\mathfrak{D a g}$ ，en $\mathfrak{A n m a g ̆ =}$ felje，fom ben ftore bud iffe fan taale，og fom Sebntingen af Mes＝ nigheden fulditondig maa frigiøre fig for，farend den fan blibe beredt for $\mathfrak{M r i f t i}$ ©jenfomft．Derfor $\mathfrak{I n d e r}$ Den alborgfulde Mobarfel： Singen tilbede Duret eller modtage dets Marfe！

5．Det tredje Budfab advarer tillige imod at tilbede Dyrets $\mathfrak{B i l l}$ de．Safledes bar bente Webegelje ogiaa hermed at giore，ibet den paapeger，hoad Bifledet fommer til at bitbe，eller idetmindite fortlarer forndigelien om Thret med de to 5orn，der Danner Bille＝ det，og bifer，at det er bort eget Statsfampund，－at her ffal Bil＝ ledet reifes，一 at Forndifigelfen gicelder det nulepende Slagtled，－ og at foldbyrdelfen pieninnlig $\mathfrak{n u}$ er ganfle naer．

Der findeß iffe noget religigft foretagende for Tiden her i $\mathcal{Z a n =}$
 at vare en $\mathfrak{F u l i d b n t d e l f e ~ a f ~ d e n ~ t r e d j e ~ E n g e l s ~ B u d i f a b , ~ - ~ i f f e ~ n o g e t ~}$ andet，ber fom fit farlige（Enme tetop fremholder de Ting，㖪ormed nobnte Bubffab befatter fig．5uortedes ffal man nu ftifle fig lige＝ doerfor Dette？Gr da dette Fuldbnroelfen？Ja，det maa gialde fom faadan，medmindre man fan bevife，at dets $\Omega$ ran er uberettigede， at det forfte og andet $\mathfrak{B u b f f a b}$ enomu iffe har fydt，at $\mathfrak{A x f f f u e f f e r n e ~}$ $\mathfrak{o m}$ Dyret，Billedet，Marfet $\mathfrak{o g}$ Silbedetfen er urigtige，famt at alle De Forubitiglier，Zegn og Benifer，ifølge hbilfe Sixifi ßomme er $\mathfrak{n c r}$ ，og Tiden for bette $\mathfrak{F u b f a b s} \mathfrak{F o r f n n b e l f e ~ f o l g e l i t ~} \mathfrak{n u}$ er inde， Gelt fan ladez ude af Betragtning．Men dette dil den forftandige Bibelgranffer neppe indlade fig paa．

Folgen af Kundgidelfen bebifer end yberligere Rigtigheden af de odenfor opftillede $\mathfrak{P a}$ fitande．Den frembringer nemlig et Folf，om hatifet bet fan fige ：，nder er de，fom bebarer Gud弓 Bud og Seju

Iro．＂12．Rers．Denute（Sjerning ques miot $\mathfrak{i}$ felve Sriftenheden， og De，fom antager Bubfabet，bliver et eienoommeligt Folf paa Grund af derez Sandlemaade，naar der bliber Iale om（5uds $\mathfrak{H u b}$ ．⿹bilfen Forftiel — og Det Den enefte Forffel —er der nu blandt de Srijne $i$ beres 5andemade $i$ Demne §enfeende？Jo，demne： nogle mener，at man holder det fjerde $\mathfrak{B u d}$ bed at anbende $\mathfrak{H g e n}$ ， forite $\mathfrak{D a g}$ til $\mathfrak{y}$ bile gg Silbedelfe，medens andre $\mathfrak{h a b b e r , ~ a t ~ d e n ~}$ finderbe Dag bør anderdes hertil，foorfor de folgelig andender ben i Deerensftemmelfe hermed og jaa gienoptager fin almindelige $\mathfrak{B e}=$ ificitigelie paa den forite Dag．Sngen farpere © Sranjelinje fan traftes mellem to Wartier．Den Sid，Det ene Parti betragter fom $\mathfrak{b e l l i g} \mathrm{og}$ annendelig til religiøit Brug，betragter det andet $\mathfrak{P}$ arti fom fun berdafig oy andender den folgelig til ulmmbeligt Mrbeide． Det eme boiler，det ardet arbeider；Det eme øber fit berbälige $\mathfrak{i a l d}$ ， men finder det andet ubefficitiget med jaabant，－forgelig er $\mathfrak{Y}$ n＝ Yebringen tif Gambelafamfoem ganffe afbrudt．To Dage i Ugen holdes fanlede disfe to Bartier fra hinanden ded forfjeflig Eare og forffelligt Sib ned Sheninn til det fierde Bud．（En faa thdelig for＝ fifel tumbe der iffe finde马 ligeoverfor noget andet ßud．

Wubfabet fringer fine Tilfaengere til at holde faft ved den fy＝ bende Dag；thi fun paa den Manive bliber de eiendommetige og jar＝ egne，faaiom ⿹pitideligholdelfen af den farfte Dag iffe vilde fitlle nogen ud fra $\mathfrak{R a ß j e r n e , ~ d e r ~ a l l e r e d e ~ h e l l i g h o l o t ~ d e n m e ~} \mathfrak{D a g}$ ，da $\mathfrak{B u}=$ ffabet forit ubgif．Şeri firber di et gberligere Bebis for，at San＝
 hold beftaar i en Yowariel imod at modtage $\mathfrak{D y r e t}$ Marte，bil
 til Det modjatte．Det forer dem bort fra $\mathfrak{D e l l i g h o l d e l i e n ~ a f ~ U g e n z ~}$ farfte Dag til bellighordelfert af den inoende $\mathfrak{D a g}$ ，Seraf fer man ftrafz，at man leer har mere end den blotte Sandinnlighed for，at
 nater $\mathfrak{n}$ ，og at நeflighotbelien af belt fuvende Dag，howrtil Bud＝ flabet forer 0 ，er det modiatte．

Tette ftemmer overent med，hoad der tidligere（Map．7）er fagt om ©ubz Segl．Man jan ber，at Tegn，Segl og Marfe er for＝ ifjellige Ubtryt med en og jamme Mening，og at Gud anfer fin Sabbat fom et Mrarte，Segl eller \｛egn mellem fig og fit $\mathfrak{F o l l}$ ． Saaledez har（3ud et Segl eller Mrerfe，bitifet er fant Sabbat．

 ligt fiernet fra den, ja wed ltgens anden (Fnde, den farfe Taç. Sriftenbeden bliber tilfidit delt ito Wartier: de, jon er befeglede med den levende (Guds Segl, hat hans Marfe, d. e. yploer hank Sabbat, og de, fom er beieglede med Threts Eegl, for deta Mrerfe, holoer deta Sabbat. Med beminn bertil giver den tredje Entgela


Da der altjaa efter beme fremitilling ligger jaa megen Bragt
 bilde fade Bediz for, at en Werion iffe fant figes at holde Gudz $\mathfrak{B u}$, medmindre han helltghoider den fipmende Dag. Sherbed matte bi Da fomme til at drafte fele Sabbatipargamaalet, noget, noervere rende $\mathfrak{B r e r f}$ iffe fan indade fiz paa. Dog bil bet nof vere ifin Drben her at fremholde nogle af de bigtigite Sandheder vedrarende
 Sandheder, fom tilfulde er faftilaade i de Brerfer, fom hentifes til i medenftanende $\mathfrak{H n m a c r f n i n g}{ }^{*}$ )

1. Sabbaten bled indfiftet $\mathfrak{i}$ Begundelfan, bed Elutuingen of Iibens forite llge. 1 Moj. 2: 1-3.
2. Den var hin liges funende Bag og hutifde paa ßjendagjer= nunger, fom var uabfitilelig forbumbe med felbe bena pawn ng ₹il= barelfe, - ふiendegjerninger, fom aldrig fan blibe andet end fande pg aldrig fan andres. Derbed at (Gud hbilede paa den fubende Dag,

 alorig fan wndres. San helligede eller indoiede demue Day paa den $\mathfrak{T} i d$ og Det Sted, Beretningen melber; og deme §elligelie fan albrig opgore, medmindre den fiernes fra jefobalis Gide ned ent ligejan direfte $\mathfrak{o g}$ thideliag 5anding fom den, haorbed han herlagbe den til deme $\mathfrak{D a g}$ i $\mathfrak{B e g} \mathfrak{n d}$ difen. $\mathfrak{A t}$ jan nogenfinde er ffet, paafaar ingen, fumbe geller iffe t Tifferbe bevife det.
3. Sabbaten har intet forbilledigt, fangemæexigt eller ceremp= nielt ved fig; thit den indfiftedes, for Memeffet findede, og tilguren Derfor ent Tid, ba der ifilge Tingentá eget Befen itfe funde vare noget $\mathfrak{F o r b i l l e d e ~ e l l e r ~ n o g e n ~ S l u g g e . ~}$
[^32]4．De Qobe $\mathfrak{g g}$ Sndififtelfer，fom bejtod for Menteffet $\mathfrak{F a l d}$ ， bar $\mathfrak{i}$ fit Bafen oprindelige pg uforanderlige；be opftod grundet paa Forgoldet mellem bud og Mermeflene og mellem Menneffene ind＝ Gnrbes，bar faadanne，fom beftandig vilde Gave beftaaet，om Memte＝ ffet aldrig habde findet，og led hefler iffe noget bed Memneffets
 og ebige．Geremonielle og forbilleditge Sobe ifylide Menneffets Fald fin Dprindelfe，da de alorig bilise vare blebet til，om det iffe favde
 $\mathfrak{F}$ prantring underfaftede；og diāje og blot diafe bleb afffaffede bed Sorfet．Sabbaten horte til be oprindelige Jnofiftelfer og var Der＝ for uforanderlig og evig．

5．Sabbaten马 Ђelfigelfe i Saradifet gipr den马 Beitaaen fiffer fra Stabelfen til Sinai．⿹er fitlledes den i felbe Midten af be ti $\mathfrak{B u d}$ ，faaleose fom Gud fortnnote dem med Indelig $\mathfrak{R o f t}$ og fifeb dem med fin §inuer paa Stentablerne，－noget der for beitandig ffiller ben fra ceremonielle Rove og giber Den Plabs blandt de mo＝ ralfe og ebige．

6．Sabbaten er iffe en ubeftemt $\mathfrak{D a g}$ ，jaaledez at man efter
 20：8－11）Yenlagger den faa thdeligt，fom Sro fan ubtryffe det，til en beftemt $\mathfrak{D a g}$ ；de Begiventeder，der gav Maleoning til Dens $\mathfrak{T i l f l i}$ belfe，gipr，at den fun fan falde paa den beftemte fnvende $\mathfrak{D a g}$ ；og de 6，240 Mirafler i ఫDrfenen，tre om Ugen i 40 彐ar，nemlig 1）en Dobbelt $\mathfrak{P o r t i o n}$ Manna paa Den fjette $\mathfrak{D a g}$ ，2）Bebarelfen paa den fnbende $\mathfrak{D a g}$ af den etảtra $\mathfrak{P o r t i o n ~ M a n n a ~ i n d j a m l e t ~ p a a ~ d e n ~ j j e t t e ~}$ $\mathfrak{D a g}, \mathrm{og} 3$ ）ingen Mama paa den fnoende $\mathfrak{D a g}$（ie 2 Moj．16）， bifer，at ben er en bi弓 beftemt $\mathfrak{D a g}$ og iffe bare en bi弓 Del af Siben． Qut paaftaa noget arbet，bilde ocere bet famme fom at fige，at $\mathfrak{P a j h}$ ： ingtons Gobjeladag eller llafycngighedsoagen fun var 1／365 af et gar， Goorfor den ligefaa goot funbe fetres gnilfenfombelft anden Dag fom den $\operatorname{Dag}$ ，paa hnilfen den indtraf．

7．Sabbaten ubgior en $\mathfrak{D e l}$ af ben $\mathfrak{L o b}$ ，om $\mathfrak{b v i l f e n} \mathfrak{F r e l f e r e n}$ aabent erflarede，at han iffe fom for at oplqie den．Baa den anden Side forfifrede han haitioelig，at den fifulde beftaa endog til det
 Matt．5：17－20．

8．Den ubgior en Del af den Rod，fom ßaulus erflerer ifle er affiaffet，men toertimod ftadfafte马 bed Sroen pan firifus．Rom．

3: 31. Den ceremonielle efler forbilledlige $\mathfrak{S o d}$, fom pegte hen paa Sirifua og ophorte bed Sorfet, ex bleden affaffet bed Troen paa $\mathfrak{h a m}$. (Ef. 2: 15.
9. $\mathfrak{D e n}$ udgior en $\mathfrak{D e l}$ af hin fongelige $\mathfrak{E o b}$ bedrorende $\mathfrak{y e h o}=$ bah fom Sonae, om hwilfen Jafob erflorer, at den er ent Frihedens Qob, fom fáal dømme pa paa den poerfte Dag. Jaf. 2:11, 12. (Gud bar iffe forffellige Dombmal for forftellige Tibantore i Berben.
10. Den er "§erren̉ Dag" i \{ab. 1: 10. (Se, hbad jor ex fagt om dette $\mathfrak{B e r 马}$.)
11. Den fanar fom den gubftiftelfe, ont hbiffen der foruofigez
 ßet. 1: 5. Ђer fommer pgiaa bet $\mathfrak{B u b j f a b}$, bi for nœrberende be= tragter, til $\mathfrak{U n}$ nembelie.
12. Bed ben nhe Sfabelfe optrexer Sabbaten igien, fin $\mathfrak{D p}=$ rimbelfe og Befen tro, og bil fra den $\mathfrak{z i d}$ af $\mathfrak{H o g h b e}$ fint $\mathfrak{B e f f i g n e l f e ~}$ over (5uos $\mathfrak{y o l f} \mathfrak{i}$ al (5vighed. (5i. 66: 22, 23.

5er bar bi da fortelig fammenfilllet Webiferne for, at Sabbats= budet ingenlunde er opherbet, Jobftiftelfen ingenturde cenbret, famt at ingen fan figes at holde Guds Bud, medmimore han holder det. $\mathfrak{Y t}$ oberholde en fauban Jobftiftelfe er en for $\mathfrak{e f r e}$; at agte paa dens Sirab bliver til uendelig Belfignelfe.

Gtraffen oberdem, der tilbeder $\operatorname{Dgret}$. - Deffal pintes med Jld og Soovel for de bellige Engles og Lammets Mainu. Maar ffal bente Pine ramme dem? \{if Sap. 19: 20 fer man, at der bed Sirifi andet fomme ques en Gloftraf, idet der nownes en
 levende. Dette fan fun gixdbe den Doelceggelfe, der rammer Dem bed Begundeljen af be 1000 Mar, iffe ned (5nden deraf. Der er ogiaa et merfeligt Sfriftfted hon (5aiam, til boiffet bi maa hen= bife for at finde en Fortlaring ober udtrbffent $\mathfrak{i}$ den tredje Engels Irufel, et Sted, fom ubeftridelig beffriber noget, der ffal finde Sted bed Srifti andet Somme og $i$ Jorbens po Rifftand $i$ de panfplgende 1000 Mar. Man fan neppe wnogaa at fe, at ldotrnffet $\mathfrak{i} \mathfrak{H a b e n b a}=$ ringen er laant fra deme Forubigelfe. Efter at have beffrebet Jerren Brede ober Folfene, - hborledeß derez Suare nedflaaes i Micengde, $\mathfrak{h o c r l e d e s} \mathfrak{b i m l e n}$ fammentulles fom en $\mathfrak{B o g}$ o. f. v., figer $\mathfrak{F r o f e t e n : ~}$
 ©ag. $\mathrm{Sg}_{\mathrm{g}}$ dets Stromme ffal miffiftes til $\mathfrak{B e g}$ gg dets Stov til

Sbovel, og Detz Zand ffal vorbe til brrendende Beg. §berfen Mat eller $\mathfrak{D a g}$ fat det flufteg, til ebig Tid ffal beta $\Re$ gag opitige; fra Slagt til Slagt ifal det ligge obe, i at Guighed er ber ingen, fom brager igjemem det." (5i. 34: 8-10. Siden dit nu ubtryffelig er aabenbaret, at der ffal blive en Slifo, goori alle Sundere omfommer, ned Enden af de 1000 ghar, fan bi deraf tun flutte, at de lebende
 ugudeliges Straffedom ved dens Slutning i meget falder fammen.

5oor lenge Straffen ifal bare. — UDtryffet „i al (Enighed" fan iffe paa dette Sted hetegne den ubegranie>e (Evighed. Dette er flart, naar man huifer paa, fobr demte Straffedom rammer, paa deme Gord nemliạ, foor $\mathfrak{L a g}$ bg Mat folger paa hinanden. Dette fremẹaur embuidere af Stedet hos שfaias, hbortil allerede er hertubet, huiz Dette er, fom ui formoder, det Eted, howrfra forelig= gende llotryf er laant, pg gjefider famme Sid. Der tale om Edom; men hoad enten man mu npfatter dette bogitabeligt fom (Gdome Rand fyd of gif for Judca, eller man mener, det her ifal betegne, faaledes fom det utbivfiont ggiaa gior, hele nor Jord paa det Sidapunft, naar engang bor §erre §efus fommer ned fra §imlen i jbatuer, og nanr (Sjengixldelfens $\mathfrak{H}$ ar jor 3 ions Sag fommer, faa maa $i$ $\mathfrak{h b i l f e t f o m b e l f t ~ ¿ i l f a r d e ~ S i e n e n ~ e n g a n g ~ a f i l u t t e s ̃ ; ~ t h i ~ d e n m e ~ b o r ~ J o r o ~}$ ffal tilfioft formpes, renfes for entoer fnoig ßlet, foert Spor af
 dighed og (Grade. Srdet aiour, fom ovenfor er oberfat "Ebighed", til= logger Gøredelius i jur greffe Drobog Betnoningerne: „En Tidsal= der; en lang Tidsperiode; en ubejtemt Tidsuarighed; en Tid, den bere lang eller fort."*)

Tet tredje Budfabs Beriode er for ©uds wolf en Taalmodig= hedens Tid. Derom lefer vi bade hos ßaulus og Jatob. §eb. 10: 36; Jaf. 5:7, 8 . Jmidertio bebarer Denne bentende Stare (Buds Bud, de ti Budoro, og Gefu Tro, alle Srifti og hans afpot= lexs Zardomme, faaledes fom det mye Zeftamente har dem. Den fande Sabbat, faaledez fom de ti Budurd giber den, ftillez faaledes̆ i ffarp Modicetning til den falife Sabbat, Durets M\}arfe, Der tiffidit bliver et Moffillelfen Iean for dem, der fortafter Det trebje Bubifab, faaledes fom allerede er fremftillet.

[^33]13．Bers．Og jeg Gorte ell Møit fra F̌imlent，fom jagbe til mig：Striv： Salige er be bobe，fom dor i Şerren，fra muf：Sa，figer Nantent，be ifal $\mathfrak{h}$ ote fra fine arbeiber，men beres（Hientinger folger med bent． 14 ．Sajeg faa， og fe，en huid Sity，og en fab paa Sfyen，lig en Menurffign，fom havde en Gulbfrone paa fit Feoved og ent farp Sigb ijut Saand．15．Sg en anden （Gngel fom ub af zemplet og raabte mob hoi Toft til ben，fom jab paa ©fuea： lubret bin Sigd og hgit！₹hi zimen til at hoite er tommen，thi jorbenc 5ypt er moben．16．Sg ben，fom fab paa Etyen，lod jin Eigo gaa over Jor＝ ben，og Sorben blev bolitet．

ほt hatiobeligt Mfgjorelje马purft．－Begiventederne Gliber mere hoitidelige，efterhbert fon bi ncermer os Enden．Tet er Dette，fom giver Den tredje Engelz Budfab，Der mu ubgaar，deta ufcobanlige sotideligheo og Betnoning．Bet er Den fidfte Movarfet om Denmefens Sons Somme；han fremftilles her font fiodende paa en $\mathfrak{y b i d}$ Sin med en Srone paa fit 5obed $\operatorname{Dg}$ en Etgo it fin Saand for at hofte Jorden fogt．Wi fores lurtig hen ober Pedene i ent profetiff Rjwde，der ender med den ftore Begiventhed，at vor §erre §ejus tommer ned fra Ђimlen $i$ Slobluer for at tage §abn over fime Fiender，men lome fine hellige；og iffe det alene，men vi er fomme jaa nar Fuluburdelfen beraf，at allerede bet nermefte sed i Bjeden bringer dente Begtombed，fom faa betmoningajuldt fatter Sromen paa Barlet．Siden gaar heller albrig tibage．Sigejom blben iffe ftanfer og fine，naar den narmer fig Sturtutugens $\mathfrak{H}$ and，men med uimoditaaeliat Breloe forer med fig alt，haab der flyder paa den，－
 ger $\mathfrak{i}$ Figentroets Spor，naar det finder fine Guopper，og $\mathfrak{B i n t e r e n}$ folger bet falbende £po i §alene，－jaaledes foree bi，med eller mod vor $\mathfrak{F i l j e}$ ，beredte eller ei，bibere og videre til det uunogaaelige
 Dog bell honmodige friftenbefjender og den ubefumrede Synder om Den oberfonigende truenbe Dom！§ovor banifeligt ogfaa felb for dem， fom fiender og forfonder Gandheden，at fifonne，had det virfelig bil fige！
（ft \＆ffte om Saligle ed．— Mffen Rojt fra Simlen faar Johames den Befaling at ffribe：＂Ealige or be bøoe，fom Dur $\mathfrak{i}$ ¡ Serren，fra mu af＂，og Manden befrofter：＂Ja，de jfal hoile fra fine 3 （rbeider，men Deres Gjerninger folger med Dem．＂＂Fra mu af＂ maa betegne et eller andet jerligt sibapuntt；men buifet？ 30 ， flaríig fra det Budjfabs Begnndelpe，i zorbindelie med hoilfet diafe Sro tale马．Dog，hoorfor er de jalige，fom dor efter dette Sidspunft？




 ond, ion de ar ben Slare, fom ombles $i$ Dan. 12: 2, ber ftal op=









Yhan wit lagge Whate til, at i bemme profetifte Mfoclinṭ gaar tre ( magh formo for Whemeftens Gon paa den buide Efy, ag tre tommer efter dette simbillede. Dell Mhenim! ar atherde beven ub=
 De tre iante bar at batetage be tee fartige whoffaber, heteguer agiaa tanfle fintoilledig et Eampand of religivf Sareme. Den fierbe

 buide Eli, men for ban tommer tifine i bimlens Stuer. Da Julen benmendes til ham, fom fioder paa den lyide Sla med anfarp Eigo i Shanden, rede til at lafte, man det betegue et Whmems Bubfab

[^34]fra Menighedens Side, efter at Dens (Bjerning for Werden er ubrettet og Frguetiont ophgrt, medens intet andet mu ftan tilbage, eno at Frelferen fal *omme og gente finte op til fig. Det er utbiblfont det
 7, 8) i Forbindelfe med Memeffent Sons siomme. Sg deme Bon
 i Signtlfen: "Sfulioe (5ud da iffe faffe fine ubvalgte Ret, jom raa= ber til ham Dag og Mat?" Den, der fiboer baa Stpen, vil ubrafte fiit Sigd, og de hellige, her billedtig Gorbens §git, bil bline ind= famlede $i$ den gimmelfée Rade.

Sueden indfamlet i Raden. - „Sg den, fom fad paa Sthen," figer ßropeten, "lod fin Sig̣d gaa duer Jorben, og Jorben bled foflet." Wed diâje Drd førez bi hen til et Tidspuntt forbi Sivift andet Somme med al dets Forberbelfe for de ugudelige og dets $\mathfrak{F r e f f e}$ for be retfordige. Sinfideg alt bette man bi derfor ioge, fbad folgende $\mathfrak{B e r}$ figter paa:
17. 习ers. $\mathfrak{O g}$ en anton (Gngel fom ub af Templet $\mathbf{i}$ §imlen; ogiaa Gan bavbe ell faarp Sigb. 18. Og en anber Engel, fom bavbe Magt oner glben, ton ub fra glteret, og ban raabte med ftreft Sfug til dent, jom havbe
 Wintra! \{hi bets Druer er mobue. 19. Og Engelen lod fin ©igb gaa nuer


 Бanbrebe ©tabier.
 med de ugubelige, bisfe, der meget treffende fremftilles under $\mathfrak{B i l l l}$ edet $\mathfrak{a} \ddagger \mathfrak{J o r b e n} \mathfrak{B}$ Bingaards joulmende, Blaaligrøde Druetlajer. Mon ifle det er diafes endelige Straffedom bed de tufinde $\mathfrak{H a r s}$ (Fnde, fom her fremptilles, idet forudfigelfen faaledes bifer, yoorledeß det bil gaa Gaade de retferdige og de ugudelige? De retfardige tifedes UDode= lighed $\mathfrak{g}$ vinder fiffert Fobfefte $\mathfrak{i}$ Riget, medent de ugudelige om= fommer ubenfor Staden paa Det Tidapunft, da den for ebigt faar fin Bladz fer paa Jorden.

Dette fan neppe gjolde Tidea for Srifti andet Somme; thit $\mathfrak{B e}=$ gibenhederne fremftilles her ifronologiff Drden; og de ugubeligez DDe= laggelie bil blive famtidig med de retfardige Samling. De ugude= lige, der lever ped Sirifi andet Somme, briffer hans $\mathfrak{F}$ ortornelfes
 Gans Bredeß "ßerfefar", der figeß at treede "ubenfor Staden", faa=

Ledes foarende mbiagtig til $\mathfrak{W e f f r i v e l f e n ~} \mathfrak{i} \mathfrak{Y a b}$ ．20：9；hermed maa betegnes deres endefige og fuloftendige 5 Delaggelfe．

Engeten fommer ud af $\mathfrak{t e m p l e t}$ ，hoor $\Re$ egnffaberne holoes og Straffen afoipreß．Den anden（Engel har Magt over §loen．Dette ftaar fanffe $i \mathfrak{F o r b i n d e l i f e ~ m e d , ~ a t ~ S l d e n ~ e r ~ D e t , ~ h b o r b e d ~ d e ~ u g u b e l i g e ~}$ tilflut fal ubrydoes，ignorbel de ugudelige，for at bet fan joare til $\mathfrak{B i l l e d e t}$ efter at vere bleben lignede med Jordenß Bintroeß Druer figes at blive faftede i det ftore ßerfefar，Der trabes udenfor Staden． $\mathfrak{O g}$ der gaar Blod ud af ßerfefurret indtil פeftene马 Bidifer．Bi bed， at de ugudefige er forbomte til at opfluges tiffidft i en fra © Fimlen nedoclondide，alt fortorende Blammeflod；men bi bed iffe， $\mathfrak{h b i l f e t}$ foregaaende Elagteri der fan finde Sted blandt de forbomtes warfarer．Det er iffe uiandinnligt，at diafe Drd bil gaa bogitabe＝ lig i Sufyldelie．Sigefom de farfte fire（Enale i Deme Raffe beteg＝ nede en Bedregelfe fra（Gudz 勏l蚂 Side，faaledes fan de fidite to not ogiaa betegne det famme；thit de hellige ffal ogiaa have en Rolle at jpille，naar det gialder at ubmaale og idorffictte den endelige Straffedom deer be ugubelige． 1 §or．6：2；Sal．149： 9.

De hellige Seiersjubel．－Saledes flutter da denne profetiffe Sijode，flutter fom andre med（3ubs og firift fulditandige Seier doer alle fine ₹iender，med den herlige Salighed，ber venter dem，fom trofajt folger Ribeta furfte．


 $\mathfrak{h o l d e r} \mathfrak{W i m l e n s}$ ublandede $\mathfrak{B r e b e}$ og denz fyldte $\mathfrak{R a a l}$ for de ugude= liges fiofte Slagt. Naadens Brert er da for ebigt afiluttet.
 (Gngle, fom bavbe be fyv fibite Prager; thi med bem er (צuos Brebe fulbtom:
 vuitet Geier over $\mathfrak{D g r e t}$ og over bets $\mathfrak{F i l l e b e}$ og over bets Marte og over bet弓 Mavis Tal, flaa ved sitasbavet og fotbe (sutb 5arper. 3. Og be fang Mofes', ©uos Tjeners, ©ang og Ranmets ©ang og iagoe: ©tore of wiber: lige er bine ©jerninger, Ђerre, (Bub, bu alfmagtige! retforbige og fanbe er bine Beie, bu be helliges Songe! 4. 5voo ffulbe iffe frygte big, ફ̌erre, og are dit Nawn? Shi bu er alene hellig; thi alle frolf ftar tomme og tilbebe for bit Yafyn, forbi bine Domme er blewne aabenbare. 5. Og berefter faa jeg, og fe, $\mathfrak{B i b n e a b y r b e t s ~ T a b e r n a f e l s ~ T e m p e l ~ i ~ j i m i e n ~ b l e p ~ o p l u f f e t , ~ 6 . ~ o g ~ D e ~ f y o ~ E n g l e , ~}$ fom gavbe be fop Plager, fom ub af Templet, ifgrte et rent og ifimende \&ins flebe og ombunbne unber Bryftet med (

 Magt; og ingen fumbe gaa int $\mathfrak{i}$ Templet, faterb be fyo Engles fyp flager var enbte.
(6n forberedende Scene. - Saaledez lnder da 15. תap. i fin Sgelfed. Soerved føreß pi tilbage til en ny Rafle Begibentieder. Sele Sapitlet er blot en Subledning til be forfordeligite Straifedme me, den $\mathfrak{H l m}$ cegtige nogenfinde har ladet eller vil lade ramme denne vor Jord $\mathfrak{i}$ bens nuberende $\mathfrak{Z i l f t a n d}$, de fno fiofte Blager. Det mefte af, hoad oi her fer, er en britidelig zorberebelfe for llogndel= jen af digije hans ublandede Bredes Slaaler. 5. Bers nifer, at disje Blager falder, efter at Midertjeneften $\mathfrak{i}$ ⿹elligoommen er affiuttet; thit zemplet aabneq, forend be ubgboes. Snb Engle har faaet det

Syerv at ubgyde dem, og digfe (5ngle er fleote $i$ rent og ffimende
 og Retfardighed bed at lade disife Straffedomme ubgaa. De faar diafe Efaaler af et af de fire Dur, d. b. f. Levende Sfabninger. Diḡje lebende Befener er (fom bi har iet $\mathfrak{i}$ forflaringen ober 4. Sap.)
 trœffende er Det Da iffe, at det netop ffal bare dem, der oberlewerer Wavnens Tjenere Bredens Staler, for at de fan blive ubgyd ober dem, Der har ringeagtet Sififi 刃aade, miabrugt hanz \&angmodighed, Gobet Stjondel paa hans Mawn og forajexfet ham paany ved den Maade, homana de har behandet hams (Efteriplgere! Medens de inv Engle ubforer fit irngtelige 5vern, fuldes Iemplet med Guda 5erlighed, og ingen - intet lebende Brfen, boilket far jeminn til Rriftus og hans himmeffe Medficlpere - fan gaa ind deri. Dette bifer, at Mandens ©jerning er affuttet, og at der ingen preftelig Zjenefte foregaar i belligdommen, meden wlagerne ubandeß̉; Derfor er de en UDpjeffe af (6udz Brede uben nogen Barmfjertighed.
 (6udz foll iffe. Seeren faar i 2.-4. Wer马 paa fortaand fe bem fom Seierferrer paa Glawfabet, der faa ud fom blardet med §lo, ๖. b. f. glimtede og funflede af (bude 5erlighed, fongende Mofes' og
 famme fom bet i תap. 4: 6 omtalte foran Ironen i Æimlen. Sy da bi ingen Bebifer fiar for, at det har forandret $\mathfrak{B l a b}$, og da de hellige feß derpaa, har bi her i Forbindelfe med §ap. 14: 1-5 et utbiblfomt Bevis paa, at de fellige optages til Simlen for at mod= tage en Del af fin Belpming. Rigefom Den fraalende Sol bryder frem giennem Mionattens Sfy, faaledes faar ba Rammets yomnge Efterfølaere $i$ enbber Frifteliens Gtund fe noget og hore et Softe,
 og hoor fifte de fan bere paa den endelige Qon. Sandelig, Profe= tens Tale gører til (Bubs jambe Sro: "Sig om den retfardige, at det gaar ham godt!" ment "pe dent ugudelige! hant gaar bet ilde." (5). 3: 10, 11.

Den Satt, de feirende ber innaer, Mopes’ og Rammets Sang, jom i Rorthed gjengives i biafe $\subseteq$ rd: "Store og underfulde er bine (Bjerninger, §erre, (fud, Du Mlmxgtige! retforbige og fande er bine $\mathfrak{B e i e}$, Du be helligez $\Omega$ onge!" er en obermade herlig og ftorflaaet Sang. \$yor omfattende i llotryk, fyor pphgiet i Jndhold! Den
berømmer (Guds (Fbjernitger, der er ell Mabenbarelfe af bans Storhed. J Ubroelighedsfanden bil de Gellige blide iftand til at fatte bem, fom de iffe fan her; og Dog har ben aftronomiffe Bidenffab opbaget nof til at fylde de med den bngeft Beundring. Fra dor lille Ber= Dent farer bi afited til wor Sol $93,000,000$ Mil borte, - afited til den heermefte $\mathfrak{R a b o j o l} 19,000,000,000$ Mil borte, - affted til ben
 tetens Binger flnder 192,000 Mil $\mathfrak{i}$ Gefundet, 40 2ar for at naa til bor Berden, - afited forbi Suftemer, (5rupper, Stjernebilleder, indtil bi naar den ftore Stjerne $\mathfrak{H l f}$ none $\mathfrak{i} \mathfrak{P l e i a d e r n e s}$ ©tjernebillede, der ftinner med en ( $5 l a n$ fom 12,000 Sole lig nor! 5 bad maa ba iffe det ftore (Sentrum ware, hoorom alle diafe Mnriader af fitmende ßloder bewager fig! Med æette tan det hede $\mathfrak{i}$ Sangen: "Store og underlige er bine ©jerninger." MRen Eangen berprer vgiaa noget andet: © Suds Dmiorg og Rade: „झetfardige og fande er Dine Beie, du de helliges Sionge!" $\mathfrak{H l}$ (Gude gandlemaade med fine Sfabninger
 og for ftedje retferdiggiont. (Efter al bor (Brublen $\mathfrak{i} \mathfrak{B f i n d e}$, alle vore (Sjennorbigheder, alle wore Probelfer bil bi tiffibit med fuld og onerftrømmende GLade blide iftand til at ubbrnde: „Fetfardiage gg iande er dine Beie, du de hediges Songe!"



Dette Sapitel qiber en Beffridelie af (budz ublandede Bredes fov Sfaaler og de Birfninger, fom Følger Derpaa, naar be ubgndes ober Sorben. Bland Bibelgranfere raader der Mening §forfifel med פenfint til dỉfe Blagers art gg Tidapunttet for deres llogyderfe. $\mathfrak{B o r}$ forfte Underipgelfe giwiber berfor: Soworledea fial man retteft betragte Sagen? Er ßlagerne findbilledlige og for Storftedelen fuib= bnrdede $\mathfrak{i}$ Fortiden, fom nogle panftaar, eller maa de tageß i bogitabe= fig forftand og fom fremtidige, faaledee jom andre med ligejaa ftor
 tror di, give et flart $\mathfrak{g g}$ afgiarende Sbar paa diaje ©pargamaal.

1. $\mathfrak{B e r s}$. $\operatorname{Og}$ jeg Gorte en gat fort fra Templet, fom fagbe til be fyo Engle: Gaa hen og ubøs ©ubs Brebes Staaler paa Sorden! 2. Sg ben forite gif $\mathfrak{y e n}$ og ubpite fin Sfaal paa §orben; og ber bled en ond og for: Darbelig Byld paa be Meuneffer, fom havde Pyrets Mawfe, og fom tilbab deţ Bille er

Sidgpanftet for Blagerme. - Deßangande fommer man allerede paa Sporet ded Beffribelfen af denme forfte Blage; thi den ubgydes ober dem, jom Gar Threts Mrate, og fom tilbeder dets Billede, - $\mathfrak{i}$ et og alt netop Den Cjerning, fobrimod den trebje (En= gel aboarer. Dette er et afgiprende Bebis paa, at disfe Straffedom= me iffe ubabdes, førend efter at derne (Engel bar affluttet fin (Sjer= ning, og at de, fom hører hant Mbvarjel og iffe agter derpaa, netop er bem, der ffal faa fmage de forite Draaber af (bubs Bredes Sfaa= ler, ber mut flyber over. Sigger mu biafe Blager i fortiden, faa ligger ogiaa Dureti $\mathfrak{B i l l e d e}$ og dets $\mathfrak{T i l b e d e l f e} \mathfrak{i}$ Fortiden. Men ligger dette $i$ grortiden, harer ogian Duret med de to Worn, fom gipr Dette $\mathfrak{B i l l e d e}$, jamt bets (5jerning hjemme $\mathfrak{i}$ Fortiben. $\quad 5 \mathrm{~g}$ Derfom
(720)
 aboarer dg pedrarende bemte (Bjerning, Foxtident til. (5r aff dette forganget, - d. D. f. ligger langt $\mathfrak{i}$ fortioen, foor Denne Snu弓= maade andifer ßlagertez Begydelieguladz, - da man ogiaa det forite og andet Bubfab, fom gaar formo derfor, hentiogges til langt i fortion. J faa $\mathfrak{F a l d}$ affuttede de profetiffe Wexioder, pan $\mathfrak{k v i l f e}$ namente $\mathfrak{B u b f a b}$ foiler, forlig ba de 2300 Dage, for lange Zider fiiden. $D_{g}$ om jaa er, da faftes de 70 Uger $\mathfrak{i}$ Dan. 9 ogfaa $\mathfrak{b e l t}$ ind $i$ den iodife $\mathfrak{B a g t s}$ Lid, og Det fore Bevis for ßrift $\mathfrak{F r e m t r e x =}$ den fom Mreafias ftyrtes omfuld. §midertio er det i forflaringen af 7., 13. og 14. Sap. bleben paavift, at bet forite $\operatorname{pg}$ andet $\mathfrak{B u d}=$ ffab er bleben forfyndt $\mathfrak{i}$ vore egne Dage, at det tredje mu bolder paa at fuldbardes, at $\mathfrak{D h r e t}$ med de to sorn er fremtradot paa Gandingens Stueplads og giar fig rede til at ubrette ben det antifte
 toingelfe enomu horer fremtion til. Medminore ba alt dette fan omftroes, maa ogjaa de fad fibfte Wlager lyelt og golident fenfagges til Fremtiden.

Doq, der er endou andre (5runde for at benlogge dem til Frem= tiden og iffe til $\mathfrak{F}$ prtiben.

1. Unter Den femte Blage bejpotter Mrenneffene (5ub for fine $\mathfrak{B y l d e r s s}$ Sfyld, felpjagt de famme Bylder, fom foraariagedeñ ved ben forfte ßlages llogndelfe. Dette bifer, at oisfe Plager allefamment rammer famme Slagtled, idet nof nogle Memeffer utbibliomt Gortribes ded hber enfelt, medenz dog nogle ogjaa leber ober fra den ene til deit gnden og gientremgaar alt det frngtelige, der ffer under dem alle. Serbed falber da den $\mathfrak{A n f f u e l f e ~ f i l ~ J o r b e n , ~ a t ~ B l a g e r n e ~}$
 om at fulobnrDes. Sborledes funde nemlig i faa Fald de, fom faar fole den forfte Flage, lebe under den femte?
2. Diaje Blager er (bubs $\mathfrak{B r e d e}$ ublandede Bin, hoormed den tredje Engel truede. Sap. 14: 10; 15: 1. Men faadan Tale fan ifte giwlde nogenfombelit Straftedom, hoormed Gorben bjemioges, janlonge §riftus ftaar for fin fader fom den faldme Memeffebeds $\mathfrak{Z a}$ amand. Derfor maa bi benlagge bem til $\mathfrak{F r e m t i d e n , ~ n a a r ~ n e m = ~}$ lig Srpuetiden er end.
3. Ertomu et, og Det et end mere beftemt Bidme马byrd om disje Blagers Begnndelfe og Barighed finden i ßap. 15: 8: „§g Iemplet faldez med Rog af Gudz Ђerlighed og af hans Magt; og ingen
funde gaa ind i Templet før be fob Englez fin Blager par endte." Set her omtalte Tempel er flarlig det famme fom det, der nœontes i Sap: 11: 19, hoor bet heber: „ $\mathfrak{D g}$ Guds Tempel blev opluffet $\mathfrak{i}$
 andre Srd den fimmelfe Selligoom for os. Bioneaburbet gicelder da folgelig dette. Raar de fno (Engle med de fyo (5uldffaler mod=
 ingen Łan gaa ind i Templet, ఏelligbommen, ¡or de faar ¡uldburdet fin (Sjerning. Saalonge deme ftaar paa, bil ber altjaa ingen $\mathfrak{I j} e=$ nefte foregan $\mathfrak{i}$ நelligoommen. Digfe Staaler ubtrmmes altiaa iffe, For den proftefige (Sjerning $\mathfrak{i}$ Tabernatlet biftoppe er afiluttet, men folger umiddelbart berefter; thi frifus er ba iffe Midler langer;
 Waand tilbage - findes iffe mere. (Bude Tjenere er befeglede. 5bad fumbe man da bente andet, end at semmens lueir ffulde brobe los, og at Jorden fulbe feies med Sodeleggelfens Roft?
(5fter nu at gave bift diaje Straffedommes Mlade $\mathfrak{i}$ Iiden, - at de nemfig ftan for og i elt meget ncer fremtio, bel forbarede til



 mer" of betragte bans, "ßredea $\mathfrak{B a n b e n " . ~ \Im e r . ~ 5 0 : ~ 2 5 . ~ W e r ~ f o m m e r ~}$ man da til "Forradifufene for 5agelen, fom jeg har opfparet til Trangfela $\mathfrak{T}$ id, til Sampens og Srigens $\mathfrak{D a g}{ }^{\prime}$. Job 38: 22, 23.
$\mathfrak{D e n f o r i t e ~} \mathcal{B l a g e}$ ——", $\operatorname{Sg}$ den farite gif Ken og ubofte fin Staal paa Эorben; og Der blev en ond og forbarbeltg $\mathfrak{B y l d}$ paa de Mermeffer, fom hade Dureta Marte, og fom tilbad deta Billede."

Ter er ingen ( 3 rund tilfnneladende til, at man iffe fan betragte Dette fom ftrengt bogitabeligt. Dỉje Blager falder neften $\mathfrak{i}$ et og alt fammen med dem, Gub lod falde paa 2egnpterne, da fan ftod $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{B e g r e b}$ med at ubfri fit $\mathfrak{F o l f}$ fra $\mathfrak{I r c e l o m m e n t s ~} \mathfrak{A l a g}$, noget, boī bogfanelige Mening wi alorig far hort oraget $\mathfrak{i z v i b l}$. Gud ftaar mu i Begreb med at joette den endelige Befrielfes og 2astiphelfes Sirans om fit $\mathfrak{F o l f}$ B Pande, og hans Straffedomme bil fremtrade paa ent ligefaa bogfabelig og frygtelig Maade. Fbad denne Byld er, hoori $\mathfrak{B l a g e r n e}$ beftar, figes iffe, men fanffe Den i meget falder fam= ment med ben Ytgrade Blage, der rammede gegupten. 2 Mof. 9 : 8-11.


De fyo Engle med de fyo fidfte plager.
3. $\mathfrak{B e}$ ers. Sg eit anben (fingel ubpite fin Sfaal i Savet; og der bleo Blod fom af en bøo, og hoer levende eirel i savet oroe.

Denanden $\mathfrak{B l a g e}$. - Man fan vel meppe tcenfe fig moget mere forpeftende og fifceffeligt end et Dod Menteffes viod; og mant faar et frngteligt Billede frem bed den Tanfe, at de ftore Bandiam=
 forandres til noget fandant under denme wlage. Wif har her den Martelighed, at lidtryffet lebende Sjal anbendes om Zcejener uben Fornuft, nemlig fiffene og be levende Stabninger i babet. beraf fan man fe, at man iffe efter liotryffet, faaledes fom det i $\mathfrak{B e g}$ videfen (1 Mip. 2: 7) anvendes om Menneffet, tan tage det for givet, at Memeffet af Raturen har fanet, foad der faldes en uppoe= lig Ejoct.
 og ber bled Blod. 5. Og jeg gørte Banbenes Engel fige: Metfarbig er bu, ferre, but fom ex, og fom var, bu bellige, at bu har bomt berme Tom. b. Thi be har ubgit helliges og Wrofeters Blod, og Bilod har bu ginet dem at briffe; tht be er bet perb. 7. $S_{g}$ jeg harte en anben (fugel fra Mtteret fige: Sa, Serre, bub, du almagtige, bine Tomme fi fande og retforbige.

Den tredje $\mathfrak{B l a g e}$. - Sanfedes lyber ba Beffribelifen af den frugtelige ©fjengjafdelfe, der bif ramme dem, fom Gar goet eller har billet pue Bloddaad, Gjengiceldelien for de ,Gelliges og gro= feter弓 $\mathfrak{B l o d} ", ~ f o m ~ \mathfrak{B o b s}$ 5ander har ubgnot. Sail pi end neppe fatte Rexplerme ded den Time, da floderne og Bandiliderne fal blive fom $\mathfrak{B l d}$, ffal Dog (Suds Retfardighed haandheves, og hanse Straf= fedomme gaa $\mathfrak{i}$ Spfildelfe. §a felo Gnglene harer man rabe: Fet= færoig er $\mathfrak{D u}$, ⿹erre, at ou har domt bemte Dom; thi be har uogft
 Domme er fande og retfordige!

Man funde jparge, boorledes den fiofte Slagt bland de ugude=
 fibite Slogt blandt de hellige iffe ffal ifjelfanes. Man bil finde Fortlariugen derpaa ded at fe efter i Mratt. 23: 34, 35; 1 §oh. 3: 15. Digje Sifriftiteder bifer, at $\mathfrak{B r b b e n} \mathfrak{f l a b e r}$ iffe mindre bed ororiattet
 afgiort Forfat $\mathfrak{o m}$ at bille give de hellige ben til $\mathfrak{D r a b}$ uben $\mathfrak{F} o r=$ fifel, eno den nubarende Slogt fommer til at giore, og dette om iffe jaa lmage. (Ge Sap. 12:17; 13:15.) Tager man beres $\mathfrak{F} \mathfrak{m}=$


Brofetera $\mathfrak{B l o d}$ ，og til $\mathfrak{B u n f t}$ og Briffe ligejan brødefulde，fom om De var iftand til at ubfare fite pirbe 5enfigter．

Man fulide tro，at iffe en bland Menteftene funde oberlede faa frogtelig en Blage fom denne，om ben barede lange．Deraf flutter bi，at Den tanfe ifin Barighed er begrenfet ligefom den tiljoarende i 2（Gg）pten． 2 Moj．7：17－21， 25.

8．Berş．Og ben fierbe（Engel ubqfe fin Gfaal $i$ Solen；og ben fif $\mathfrak{M a g t}$ til at brende $\mathfrak{M e n m e f t e n e}$ med $\mathfrak{j l b}$ ．9．Sg Menneftene brendte i for §ebe og befpotebe（5ubs Mamn，fom har Magt over bisfe Flager，og be ont＝ venbte fig ifte til at give ham 2 erre．

Denfierde $\mathfrak{B l a g e}$ ．－Det er verot at lagge Marfe til，at hoer paafolgende Blage tiener til at qge de foregaaendes elembighed og foripie de fatidige lidendes Pine．Bi har nu en ond og fordar＝ velig $\mathfrak{B y l d}$ ，der piner Menneftene，volder Betandelfe i deres Blod， faa $2 e g e m e t$ brcuber af Feber．Deßuden har de fun Blod til at leffe fin brandende Sorft med；og fom for at fotte תronen paa Berfet faar Solen Magt og gyder ober dem en flndende Sloftrom，
 Ind derez elendighed Mdtrit i radjelafuld Befpottelfe．

10．Bers．Dg ben femte（Engel ubgite fint Staal paa Dyrets Trone；og
 fpottede 引imlens ©ub for fine Finer og for fine $\mathfrak{B y r b e r}$ og be ombenbte fig iffe fra fine giferninger．

Denfemte Prage．－Bed dette Bidnesbyrd faftlaaes ent hetyoning Зjuld Sjendsgierning，nemlig at plagerne iffe med et uD＝ ryoder alle fine Sfre；thi nogle，der $\mathfrak{i}$ Begnndelfen bled flagne med Byrber，finder di emonu lebende under den femte Sfanla ßlage，og De thgger fine Tunger af Bine． 2 Mof．10：21－23 bil fafte \＆ys
 Trone．Shreta Trome er der，hoor den pabelige Stol har jin ßlada， $\mathfrak{o g}$ bette $\mathfrak{b a r}$ fiotil varet $\mathfrak{o g}$ bedbliber fandinntigbis at bere Bgen Rom．＂Dets Rige＂omfatter fandinnlignis alle bem，ber fra et firfeligt Smtapunft er ßavens Underfaatter，hooriomhelft de findes．

Ta be，fom benlegger $\mathfrak{P l a g e r n e}$ til $\mathfrak{F}$ artion，bil bide，at be forfte fem allerede helt og holdent er forbi，ftanier bi her et ゆieblif
 true马，bleben fulidnnrdede？San iaa frngtefige Straffedonme fomme， ubert at nogen bed om det？5bis iffe，hoor er da 5iftorien om dereß
 meget ubfraft Del af Memeffefleegten? Yaar blev gavet fom $\mathfrak{B l d}=$ det af en dob, og hoer lebende Sjel i foavet dode? Maar bled $\mathfrak{F l o d e r n e} \mathfrak{p g}$ Bandtilderne til $\mathfrak{B l d o d}$ og $\mathfrak{F o l f}$ fit $\mathfrak{B l o d}$ at briffe? Maar brembte Solen Memmeffene faaledes med Sio, at Den aftbang

 for fime $\mathfrak{B i n e r}$ og Bylder? Fortolfere, der fan taabelig henllegger fandanne Foreteeffer til Fortioen uben at fume paapege en Efigge
 reng og den bantroes Spot og Ratter og giber ham et mreatigt Babben iffende, foormed han tan pue fin beflagelige (Bjerning. Med disfe Blager, figer den af Mamben indhhefte Seer, er Guds Brede fuldfommet; men om de fan fuldundeb, uben at nogen ved no= get Derom, bil man ba $\mathfrak{t r r e m t i d e n ~ a m j e ~ f a n s ~ ß r e d e ~ f o r ~ n o g e t ~ f a a ~}$ frngteligt eller vige tifbage, maar ban truer med fin Straffeom?
12. Ber弓. Og ben fiette (Fugel ubgite fin Sfaal i ben fore flod (Fufrat; og bens Banb bortprrebes, for at शeien ffulbe berebes for Songerne fra Fiten.
 Brofets Mund ubfom tre urene Manber, fom lignebe Faboct. 14. Shi be er

 $\mathfrak{D a g}$. 15. ©e, jeg fommer fom en Tup. Salig er ben, fom vaager og beva: rer fitme ficeber, for at kan ifte foal gaa nogen, og be fal fe hans Stam. 16. Sg han foriamlebe bem tif bet Sted, fom falbes paa jebraiff jarmageb= bon.

Ben fiette $\mathfrak{B l a g e}$ - Joad er Den ftore Flod (Gufrat, $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{h b i l f e n}$ dente Slaal udgydeß? Nogle mener, det er den bogftavelige Flod Eufrat $i$ Mfien; anbre, at ben ftaar jom et Simbliflede paa $\mathfrak{F o l f e t}$ inden de (5nemorfer, giennem hailfe den finder. $\mathfrak{H f}$ Folgende (Srunde felder bi til jibftncenute Sinnmaade:

1. Bi har bamfeligt for at indfe, hoad man lumbe opnaa bed at borttøre den bogfabelige Flode Band, faajom dette ingen alborlig binbring bilde lagge i Weten for en fremrytfende Sar. Dian maa Lagge Marle til, at Borttorritgen finder Sted, for at Beien fan be=
 iffe en blandet Elare, Maxm, Sbinder og Born uben $\mathfrak{B a b b e n}$ vg Ruftning, fom Jaraela Born bed bet Robe Sav eller ved Jordan. Eufrat er fin omtrent 1400 eng. Mil lang, altiaa omtrent en Ired= jedel af Mißfigippiflobens Seng e. Uben Banffelighed ledeoe (5nrus
ved fin Beleiring af Wabulon bele floben ub af dens Zeie, og uagtet de talrige Srige, der er bleven forte lang dens $\mathfrak{B r e d}$ der, og de magtige soreffarer, ber lyar fat ober baade paa frem= og Tilba= geveien over dens Wande, far bi Dog alorig enomu leff om, at man mantte ubtørre der for at tomme ober.
2. Man matte da ogjaa borttorre Sigrig ligefanbel fom (Fu= frat; thit den forfte er uxften ligefa ftor fom den fiofte. Den Sitl= der liager fun femten eng. Mil fra Eufratz blambt de armeniffe Wjerge, og med blot et lidet Ethffes Mellemrum lober de naften hete Weien jebufides; og Dog ncmmer Wrofetien intet om Tigris.
3. Flndernes bogitabelige lidarren finder dezuben Sted mber Den fierbe Staala Blage, naar Solen faar Magt til at brande
 sungerando, jom faa thdelig beffribes af Joel ( $8 \mathfrak{a p} .1: 14-20$ ), og
 udturede". Yaar deme Torfes Sjemiogelfe fommer, bliber fand= inuliguis (Enfrat ingen ludagelfe; der vifoe derfor iffe bare meget igian, fom bogitavelig furde torres bort moder ben fjette $\mathfrak{\beta l a g e}$.
4. Siplge Gagels Satur maa diafe Blager vare 2labenfarelfer af berrens Brede og Geraffedm doer Menmeffene; men om alt, hoad ber her fremftilles, blot er Det, at den bogftabefige (sufrat ud= torees, far er beme Blage iffe af en jandan Beffaffentied og bliver idetheletaget iffe nogen alvorlig Sjemiogelfe.

Da 1 malt dette maa indoendes impd at tage Floden $i$ bogitave $=$ lig Wetnoning, maa man opfatte den billediag, fom fumbofft beteg= mende den Mragt, der fioder inde med det af $\mathfrak{G l v e n}$ vandede $\mathfrak{L a n b j t r g g , ~}$ det ommanniffe eller turtiffe \%ig̣e.

1. Saaledea benpttes lldraffet paa anore Steder $\mathfrak{i}$ Striften,
 frat findbilledtig ben tyrtifte Magt, bet maa alle indromme; og da dette er det farjte Tilfocide af de to (Bumge, Sroet forefommer i Mabenbaringen, tan man bel gan $\mathfrak{f o}$ fra, at beta hlabendelfe i deme Bog derved beftemmes.
2. It Fluden $\mathfrak{i}$ demte Forftand ubtorredea maatte da bare det famme fom, at bet tyrtiffe Rige gif tilgrunde, toet famtioig detz Underfantter mere eller mindre ubribdedes. Saaledes fif man oa $\mathfrak{i}$ egentlig Forftand Straffedomme over Memeffene fom Repultat af demue Wlage ligejom af alle be andre.

Men herimod funde man indbende, at bi vil hrobe den bog=
ftabelige $\mathfrak{F o r f t a n e l f e ~ a f ~ s p g e r n e , ~ m e n ~ a l l t g e n e l ~ f a d e r ~ e n ~ a j ~ b e m ~ f u n ~}$ bare fombolff. Dertil farer bi: Mei. Wifnot optreder under dent §jette Sfaala $\mathfrak{B l a g e} \mathfrak{t}$ dent findbilledige Stiftelfe ent Magt ligefom under ben femte, hyor ni lejer om Dhret马 Trone, Dette belbetjende Sindbillede, eller fom ber atter ftaar i den forfte wlage om Drrets Marke, dets Biflede og bets Tilbedelfe, der alt er Sumboler. Mitt, hoad ni hadder, er den bogitabelige forftauelif af de Straffedomme, Der ubocelder af goer Sfaal for fig, i bette Tilfrelioe fom $\mathfrak{i}$ alle de andre, om etto mange af de Magter, Straffedommene rammer, frem= trader i fin findbilledlige Sfiffelfe.

Man funde atter fprrge, hoorledea nel ßeien bliber beredt for
 gaar tilgrunde? Svaret ligger mar. § huiffen நemigt ftal Beien beredes for disfe Songer? So, for at de fal flume famte fig til Srigen paa ©ude, den Mfaregtiges, bin fore Tag. Sobor ftal Slaget ftan? - Wed jernfatem. (Se §oel og ßefaniab.) Men jerufatem er jo $i$ Turfernes $\mathfrak{W a n d}$, de fidder inde med ßaleftita og de lefliges Grave. Dette noajor Stribens 2efble; herpaa har Folfene faftet fit
 fiodelfe deraf, og andre gjerte bil lave det, iffe deamindre arfift det
 Stilling, for at man derbed $\mathfrak{t a n}$ bebare den faafalite "Magtens Qige $=$ bagt". Derfor har Europas friftue Mationer optrandt $\mathfrak{i}$ Follewfab for at bebare Sultanens Irone uroffet, forbi de iffe fan enes um Bnttet, naar Inrtiet falder. Sun bed Deres Raade heitaar Iurfiet den Tag idag; men naar be undorager Interne fin Stotte og oner= lader dem til fig feld, noget vi tror, be pil giore under den ijette Wlage, da fommer benne findbilledige Flod til at optorres, Turfiet er ba iffe mere, og Beielt ligger aaben, faa folfene fan belte fig ind ober Det Kellige $\mathfrak{Z}$ and. DDfens Sorger, de Folfeffag, Magter og Riger, fom ligger oft for Maloftina, fommer oa til at ipille en fremtreedende $\Re 0 l l$; thi $\mathfrak{J o d}$ figer netop herom: „§ebningerne ffal opbaftes og brage op til Jojafat弓 $\mathfrak{D a l}$." §oel 3: 17. Da vil Muhammedanernes Midlioner fra ßerfien, Mfghaniftan, Turfeitan dg Sndien ftyre frem til (Grobringens Gelt til Foribar for fin Religion. (Se nidere om Turfiet i $\mathfrak{D}$ an. 11: 40-45.)

De, der Kenlegger fen af Plagerne til Fortiden og paaftaner, at $\mathfrak{b i} \mathfrak{m u}$ leber under ben fjette, fremborber jom en af fine fterfefte

paa at tares bort，faledes fom bet finder Sted under den fiette Staale ßlage．Det er neppe nøboendigt herpaa at joare，at den $\mathfrak{B e g}$ ibenfed，fom finder Sted under ben fjette Blage，er deme Magts fuldfacndigedgendelige bdelwggelfe，fffe densindledende Sbaghedetilftand，fom er bet enefte，vi nu er Bione til．Riget maa nobendigbiz en Stund aftage $\mathfrak{i}$ Sturle og Sraft，for at det fan blive fulditeribig bdelagt，naar Blagen fommer．Dets joceftede Tilfand fer bi nu for $\mathfrak{o z}$ ，og Den endelige $\mathfrak{M f f l u t n i n g ~ f a n ~ i f f e ~ l i g g e ~}$ langt $\mathfrak{i}$ fremtion．

Moget andet，man pgiaa maa lagge Marfe til under bemte Blage， er，at de tre urene gander ubgar for at fante zolfene til den ftore Samp．De Redffaber，der allerede nu er virfiomme ude ：Berden og fjendes under Mabn af Mutidens Spiritifter，er i et og alt pajifende
 mu fpørge，hodrledes man med dette $\mathfrak{U d t r y f}$ fan betegne en（Gjerning， der allerede mu paagaar，naar Yanderne iffe optræder $\mathfrak{i} \mathfrak{F}$ orubfigelien， førend Den fjette Plage ubghDe马，og Denne jo endnu ligger $\mathfrak{i}$ frem＝ tiden．Wertil foarer bi，at de Redffaber，Ђimien agter at andende til bi弓fe §enfigter弓 Dpmaaelfe，i dette jom i mange andre Silfalde gjennemgar en †oreløbig Dpobelfe i Den Rolle，de ffal fpille．Formo faalebes $\mathfrak{A}$ anderne fan binde en faa fuloftondig Magt og Mandighed oder Menteffeficegten，at be fan famle Folfent til $\mathfrak{F a m p} \bmod \mathfrak{R} 0 n=$ gernes Songe og ⿹errerneß §erre，maa de forft bane fig ßet blandt Gordens folf og faa dem til at tage deres $\mathfrak{Z a r e}$ fom fommento fra Gud g anertjende deres Srd fom $\mathcal{D d v}$ ．Denne ©jerning pber de $\mathfrak{m u}$ ， og naar de engarg binder den Jndflydelfe，fom de maa binde over omfandede folf，funde man da anbende mere velfififfede Febifaber til at famle $\mathfrak{F}$ olfene til et faa bumbriftigt og haabloft foretagende？

Det fones fanfe utroligt for mange，at Folfeffagene flulde vere faa billige til at indade fig paa en תirig paa jaa ulige $\mathfrak{B i l f a a r , ~ - ~ r e i f e ~}$ fig til Samp imod $\mathfrak{y} \propto r f f a r e r n e s ~ \mathfrak{y e r r e}$ ．Jmidertio er det netop no＝ get，diaje Dicpelens Mander forftan fig paa，－at bebrage；thi idet de gaar frem，ubretter de Undergjerninger og bedrager Derbed Jordent Ronger，faa be tror 2 ggnen．

De Steder，fuorfra disfe $\mathfrak{A l a n d e r} \mathfrak{u b g a a r , ~ b e t e g n e r , ~ a t ~ d e ~ f o m m e r ~}$ til at birfe blandt tre ftore religigie Mfolinger af Menmeffeffagten，
 bet，Ratolicismen og sroteftantimen．

Men hoad untter Den Mdobarfel，fom ubtaleß i 15．Bers？
Brqbe＝
tiden maa jo bare tifenbe，og Sriftus have opginet fin gridergjer＝ nitg，far Wlagerne begumer．Sg er Der nogeu zare for fald der＝ efter？Man legge Marfe tif，at Dente Monafiel rette i jorbindelfe med Mandernes（bjernitg．Bi brager berfor den Elutning，at den birfer tilbage og ajœelder fra det Dieblit，nabnte Mander begntider fin Bjerning，til Probetidens Slutniug，at Mutid ftaar iftedetior שortio ifolge ent $i$ det greffe Sprog alminderig Dmbntutug af Tider， fom om der altjaa hawde ftanet：Saftge er de，fom har baaget og bebaret fine Slceder，faajom alles Sfam og Mogented，Der iffe har giort dette，da jerrlig bil fomme til at bife fig．
＂Sg han foriamlede dem．＂ईuem er be，der her omtaleß fom ＂Forfantede＂，og hoilte Medifaber fal der bemytes til at famle dem？ Saaremt Srdet dem giwer Songerne i 14．习erả，er bet jitfert， at der iffe vilde blive bennttet noget godt Medfáf til at famle dem；
 hoorfor ftaar da bette Sro $i$（Ental？Det befnnderlige bed denue Srobnguing far benceget enfelte til at lefe Stedet jaaledes：＂Sg $\mathfrak{h a n}$［תrifuti］foriamlede dem［de hellige］til det Sted，jom faldes $\mathfrak{p a a}$ §ebraift 5armagedonn［Den berømmetige $\mathfrak{B u}, \mathrm{d}, \mathfrak{b}$ ． ．Det nue Serufalem］．＂Men dette er ufoldbart．₹oblgende Sritif，der for iffe
 Dette Sted．Fonfotteren figer：
＂Det foretommer mig，at 16．Berz er en Forticettelfe af 14 ．
 i 14．Bers．Thi fidftrabnte Ber® lyder：${ }^{5} \mathrm{Sg}$ de gaar uo til $\mathfrak{J o r}=$ dens，ja bele jorberigets Songer for at fomle dem＂，o．f．b．，og it 16．Wers flaar Der：„Og ham forfamlede Dem．＂Waa（Greff fur et Flertaland af Jutetfion fom æegel 刃erbet i（Ental．（Se 3ofotlee＇ greffe（5rammatif，s 151，1．）Sunde derfor iffe Subjeftet for
 （14．Ber马），og faaledes den i begge Bers̈ omtalte＂Gamling＂vare etog det famme？
 Songer＂fal famlez，ffer det da iffe med det i Teffen ntronte far＝ maal：„at fanle dent til Sirigen paa（Gubs，ben Mantegtiges，fin ftore $\mathfrak{D a g}$＂？＂

I Sverengitemmelie med Demue Sritif finder pi flere Sberiottel＝ fer，fom bempter Stedordet i Flertal iftedeffor i Gutal．

Watefielo giengiver dette Ber fanledes i fin Sberfattelfe af bet
 paa §ebraift faldet நarmageddon．＂

Det furiffe $\mathfrak{T e f t a m e n t e ~ \mathfrak { h a r } : ~}{ }^{\circ} \mathrm{Og}$ de famtede dem paa et Sted， paa §ebraiff faldet 5armagedom．＂

Gamper giengiver det i fin Svericettelfe fanlede ：＂Sg de ¡amlene dem paa det Sted，fom paa 5ebraift faldeß நarmageddon．＂

WBegley gientaiber ifin Doericettelfe af det nue $\mathfrak{I e f t a m e n t e} 5 \mathfrak{r}=$ dene faateds：${ }^{, 10 g}$ de jamlede dem til det Sted，jom paa webraift faldeß घarmagedonn．＂

Whiting obericetter det faa： $\mathrm{Sa}_{\mathrm{g}}$ de famlede dem til et Sted， paa ⿹ebraiff faldet ⿹armagebdon．＂
 omend iffe $\mathfrak{B i b e l o v e r f u t t e r , ~ o n e r i p t t e r ~ d e t : ~}{ }^{5} \mathrm{Sg}$ de famlede dem，＂ o．f． $\mathfrak{v}$ ．De WBette，en tnff Bibeloverfatter，uotryffer det paa jamme Maade fom Etuart pg de andre．
$\mathfrak{U l b}$ ber $\mathfrak{B a r n e 马}$ ，hois Notes on the New Testament benytteß $\mathfrak{i}$ jaa ubitraft Mon，henbifer til jamme grammatiffe $\mathfrak{E o v}$ ，fom obenci＝ terede Siritif hentyder til，og figer：＂De PBettes og Prof．Stuarts Sagfurbfab og Troverbighed bifer notiom，at be har Ret til at
 brage i Ioibl；fathmende ogja Ordent jaaledes opfattede faar bebre i Sammentiong med Seften forporigt end nogen anden foreflaaet Dpfatning．＂

Man indfer faaledes，at der er vegtige（Srunde for at lefe
 lede dem．＂＊）Det fremgaar faatedez af diafe $\mathfrak{H}$ utoriteters Motalelfer， at de，der jamtes，er Satans yndinger，iffe be hellige，at det er
 Jeruialem ned Zammeta Bryllupanadoer，men jarmageddon（eller
 Dag．

Meggidons ypider，der rager op ober Jibreels Slette，bar det Sted，Yoor Baraf og Debora belagde Siferas 5ar，og foor jofias blev jagen paa Frlugt af ben regnptiffe Ronge farao＝Mefo．

[^35]

17．Bers．Sg den fuvende Engel urøite fin Sfaal i Quften；og en hai Møit ubgil fra Templet $\mathfrak{i}$ jimlen，fra Tronen，og jagbe：Det er ffet！ 18 ．Sg
 fom iffe gar peret frit ben wib，Menneftene blev til paa Sorben，et faatant Gorbitiald faa fort．19．Sa bent fore Etab bled til tre Dele，og Folfenes Staber falbt，og det fore Babglon blev ibufommet for Bub til at give h．ube $\mathfrak{B a g e r e t}$ med hanz itringe Biedes Win．20．Og kyer $D$ flyebe，og Bjergene
 paa Mentefene，og Memeffent bejpotteoe（Gub for 5̌agelens Plage；thi bens Blage var meget ftor．

Ben fovende $\mathfrak{B l a g e}$－Sanledee hax Jnjpitationen be＝ ffrevet den fibite Dom，fom Gub bar beftemt ober det uforbederlig oprorfe Memmefe under ben narbœrende Singenea Tilfand．Mogle af $\mathfrak{P l a g e n t e ~ e r , ~ G a r ~ b i ~ f e t , ~ i n d f r e m f e t ~ t i f ~ e t ~ b e f t e m t ~ S t e d , ~ h o o r i m o d ~}$ denne fiofte ubgbde $i$ Quftent Suften omringer den hele Jord；Dexaf fan mant flutte，at deme Blage $i$ lige Grad bil omflutte hele den beboelige Slode；den bil bare altomfattende；felve Luften blider for＝ Darbet．

Da mu Folfene er bleben famlede under ben ijette Blage，maa Rampente noticmpee moer den fobende；og her fremptilles da，hoor＝ Ledes og hoorbed Gud bil ifjelflaa de ugubelige；pg ba fan det figes， at＂Serren har opladt fit $\mathfrak{R u f f a m m e r}$ og uDtaget fin Bredes Baaben＂．
＂Der ffede 刃ofter．＂Fremfor alt fommer man oa til at hore （SuD马 Røit．， $5 \mathfrak{g}$ Serren fat brole fra 3ion og labe fin Røft hore fra Эerujalem，og §immel og Jord fal bœbe；men ظerren er en
 （Se ogjaa Jer．25：30；§eb．12：26．）Deme ßoft er bet ba，fom bolder det ftore Jorbffald，et fandant，fom iffe har baret fra ben Iid，Memnefene bled til paa gorden．
 Blager．（Se 2 Moj．9：23．）Den ftore Stad bliver delt itre Dele；
 i Berden（ben ftore Stad）：Sedenffabet，Satoliciamen og den for＝ Darbede proteftantizme，finte at ware beftemte til hoer for fig at erholde en farlig og pasfende Straffeom．Folfenes＂Stader falder； en altomfattenoe \＄Doelreggelje fpreder fig ober Sorben；byer $\$ \mathrm{Flnr}$ ， og Bjergene bliver iffe fundme；og bet fore Babnlon ihufomme马 for （5ub．（ $\mathfrak{B a b y l o n s ~ S t r a f t e d o m ~ b e f f r i v e s ~ n æ r m e r e ~ i ~ f a p . ~ 1 8 . ) ~}$
 er Det fibfte Midode hoormed Serrens Straffedom rammer de ugude＝
lige, den fnvende $\mathfrak{B l a g e s}$ beffe Jnoholo. (Ssud har hritidelig hen= vendt fig til de ugubelige med de Dro: „Jeg vil gipre Ret til Maalepnor og Metfcerdighed til $\operatorname{Lod}$, of 5agel fal bortribe Spgnen Tilflugt, og Sfjulet ffal Bandene bottfylle." (Ef. 28: 17. (Se ogiaa
 randsfamre, ybiffe han "har opjparet til Trangiels Tio, til Rampen弓

"(5entnertung." Hotrnffet er egentlig en "Talent", efter flere Sagtundiges paalidelige Uotalelier en Begt paa omtrent 57 eng. Wund. 5uad fumbe moditaa be §agelfornz Sraft, der med en faa ufyre Bagt fald ned fra 5imten? Dog nu har Menmeffeflegten iffe lenger noget Sy ; thi Stoberne er falone under et magtigt Jordificlo, Derne flagtede, og Bjergene findes iffe mere. Yatter giber
 Plage er "meget ftor".

Man lan faa en foag forefitiling on den frygtelige Birfning af faadant, fom her forubfigez, bed at lefe folgende forte Sfildring af en நagelbuge, fom gif ober $\mathfrak{B o}$ bporuß. Den er tagen fra en $\mathfrak{B o g}$ $\mathfrak{a f}$ bor $\mathcal{Q} a \mathrm{ndmand}, \mathfrak{f g b}$. Rommandor $\mathfrak{P o r t e r , ~ L e t t e r s ~ f r o m ~ C o n - ~}$ stantinople and its Environs, BD. I., S. 44, hbor han figer:
, $\mathfrak{B i}$ bar fomme omtrent en og en falb eng. Mil paa Beien, ba en Sly, fom reifte fig i $\mathfrak{B e f t}$, varflede om et tommende $\mathfrak{R e g n f f y l}$. Mogle faa Minutter efter opdagede bi, at noget med tunge $\mathfrak{B l a f}$ faldt ned fra jumlen, pg dety llopende bar hbidagtigt. Jeg begreb iffe, hoad det bar, men da jeg i Marbeden jaa nogle Maager, troede jeg, Det maatte bare dem, fom fitiod ned for at fange fiff, men op= Dagede fuart efter, at bet bar forere Jaiugler, fom faldt. Hinidel= bart derpa gorte bi eat Ryd fom af en bulbrende Torbens, fom af $10,000 \mathfrak{B}$ gane, der i rafende Fart rullede ned over $\mathfrak{B r o f t e n e n e . ~ W e l e ~}$ $\mathfrak{B o s p o r u s ~ g i f ~} \mathrm{i}$ Sfum, fom om bet Gimmelfee Sfits var bleben af=
 gaaelig; bi flog Paraplnerme op for at baffe og, men Jizllumperne
 trob ba ind under den $\mathfrak{p g}$ frelfte os faledes fra bidere Sfade. En af Rorgfarlene fif fin 5aand bogitabelig talt flaaet ifthfler, en anden $\mathfrak{b l e b}$ ffadet $\mathfrak{i}$ Stulieren, $\mathfrak{y}$. \$. fif et Slag paa Benet, min Ggire 5aand bley endel uongtiggiort, og alle fit ftorre eller minore Sfade.
"Det bar det meft radielafulde oy forferdelige Syn, jeg nogen= finde har baret Bione til, og Gud forbnde, jeg nogenfinde ffulde
blibe wifat for noget faadant igjen! Jaffagel faa jorere jom begge mine funttede Ærever faldt ned $\mathfrak{i}$ Baadeln, og nogle af dem med fat= dan $\mathfrak{B o l d f o m b e d , ~ a t ~ d e ~ f i f f e r t ~ v i l d e ~ h a b e ~ f a t e f f e t ~} \mathfrak{Y r m e} \mathfrak{g g ~} \mathfrak{B e n}$, om de habde rammet og der. (5t af dem traf et Rareblad og turite det. Saaledés darede bet fanffe fem Mrinutter; men det bar fem Mimutter af de meft rabjelsfulde formemmelfer, jeg nogenfinde far folt. Sa Sagelbeiret bar ober, fand bi de omgibende Sgider bedreffede med §umagfer, - Sagel kan jeg iffe falde det, - fandt Traeme berpoet
 ubeitrivelig radjelisuld.
 $\mathfrak{h a r}$ fan at fige ipillet om 5nobedet paa mig; Bimben har brøfet, og Bolgerne i Det ene ゆieblif finnget mig imod §imlen, nefte Dieblif Eaftet mig tilbage $\mathfrak{i}$ en $\mathfrak{D n b}$ Mfgrund; jeg har varet med $\mathfrak{i}$ Slagets Tummel og fet $\mathfrak{D}$ ong Doelfeggelfe rund mig $\mathfrak{a l l e}$ de gnjeligite Sfif= feljer; anen aldrig for har jeg folt en faadan æcojel jom den, der i dette 5 Dieblif greb mig, enomu ftaar faar mig og alorig bil ophpre at fan for mig, er jeg bange. Min Sortner, Den tiaffejte blandt min Susfand, Gabde bobet fig et ©fyfte bort fra Doren, men var bleben flaaet omfuld af et gagel, og om man iffe babde flreht ham ind efter Benene, biloe han vere blemen bantet ihjel. Io Baadporere dreebtes $\mathfrak{i}$ ben pore $\mathfrak{D e l}$ af $\mathfrak{L a n d}$ bbine og jeg har hort om braffede
 pludjelig brudt ifthfter $\mathfrak{i}$ uregelmaefige Masfer, beiende fra et $\mathfrak{h a l o t}$ til et felt Bund, og endelig finngede med Fart imod Sorben!"

Sm nu be peloeggende Birfninger bar faa ftore af en bagel= buge med Эatlumper af Størrelfe fom en Mande inyttede 5annd og af en $\mathfrak{B r g g}$ paa omtrent et Pund $\mathfrak{i}$ bet hoiefte, - hbem fan ba ubmale fig Folgerne af det llveir, fon fan fomme, naar hbert Gagelfora fal veie et Sentner? Saa fiffert fom Sbubs Drb er Sandfed, fommer gan til juart faledes at fraffe en brodefuld Ber= Den. Maatte bet ba falde i nor Sod ifalge Spftet at bo i fredens $\mathfrak{W y t t e r}$ og $\mathfrak{i}$ Trghbeds Boliger og $\mathfrak{i}$ fille, rolige Steder, naar hin ffreffelige Time fommer! (5. 32: 18, 19.
 fagde: Det er ffet!" Saaledes er alt tilende; Memeffenes Efylo= breger er blevet fyldt; den fibfte Sjal har bennttet fig af orelien Blan; Bogerne er luttede; de frelftes Tal er fuldt; og ber er fat ent endelig ©topper for vor verDenshititoriffe Udiffing. (Gudz Bredea

Sfaler er ubgybte ober ent forbarbet Slagt; be ualudelige far tamt dem lige til Bumben og er obergivate til Doben et Tufinde $\mathfrak{A}$ ar. Qafer, hoor prffer bu at findes efter hin den fore Dom?

Ment huordan er Silfanden blandt de Gellige, medenz den „puer= ffyllende $\mathfrak{F l o d}$ " gaar ober? Jo, de er under (Buda ferlige Beffyttelfe, $\mathfrak{h a n}$, uoen hota Bilje iffe en ©purb falder til Jorden. Mange er de Softer, jom paa denme $\mathfrak{T i d}$ er Dem til $\mathfrak{Z r b f t}$ gg Beroligelfe, og fom $\mathfrak{i}$ fine gobedtrat indeholdes $\mathfrak{i}$ de fmuffe og ubtrofafulde Srd $i$ Sal. 91, boilfe pi her gjengiber:
"Den, fom fibder i den ほøieftes Sfjul, fom bor i den $\mathfrak{U l m \propto g}=$ tiges Slugge, figer til 5erren: Min Silflugt og min $\mathfrak{F}$ ©ftning, min Gud, paa hbem jeg forlaber mig! Thi han frier dig af Fuglefon= gerens Stare, fra forbcrbefens Wejt. Med fine Bingefjedre Daffer han dig, og under hans Binger finder du $\mathfrak{P y}$; hans Trofafthed er Stiolo og Sfjerm. Du ffal iffe frugte for Mattens Mrodiler, for Wil, fom flyber on Dagen, for $\mathfrak{B e f t}$, fom farer frem $\mathfrak{i}$ Morlet, for Sot, fom pdelagger om Middagen. Falder tufinde ved din Side og ti $\mathfrak{I} u f i n d e$ bed din 5 bire, til dig fal det iffe naa. Du fat fun ftue det med dine Dime og fe, 解orledes de ugudefige faar fin Som. Thi du, Ђerre, er min Tilfugt. Den §biefte har du giont til bin $\mathfrak{B o l i g}$; intet ondt fal bederfareß dig, og ingen Plage fal fomme nar til dit Ielt." 1.-10. Wers.



1. Wers. Og en af be fyv (Engle, fom Gavod be fyo Sfaaler, fom og talte med mig og jagbe til mig: Siom! Seg vil vife big Dommen over bent fore ©fipge, fom fibder ped be mange Wanbe, 2. med huem sorbens rouger $\mathfrak{h a r}$ bolet, og be, fom bor pan 马orben, er blevie buffie af bendes foreries
 fom fad paa et farlagenfarvet Dyr, fulbt af Befpottelfens Mame, fom Gavbe
 og bebcffet ned Guld og 2 gbelitene og Werler; bun havbe et (bulobeger ifin 5aant, fuldt af Wederitygeligheder og Gendes foreries lltrabed. 5. Og paa Genbes Panbe par feredet et Mann: §emmelighed, Babylon, Det ftore, Mober til Stiogerne og Bederityggelighedent paa jorben.

J foregaaende Mapitela 19. Werz hed det, at "Det ftore $\mathfrak{B a b n l o n}$ $\mathfrak{b l e v}$ ihufommet for (Gud til at give hembe Brgeret med bans jtrenge $\mathfrak{B r e b e} \mathfrak{B i n}$ ". Seeren tager mu mere omftandelig op (snumet ant= gaaende bet fore $\mathfrak{B a b r l o n}$; $\mathfrak{b g}$ for at give ent fubere Fremftilling deraf gaar ban tilbage $\operatorname{dg}$ anforer nogle Ircel af bets tidligere Siftoric. Fit Dente frafalone fintube, fom fremftillet i bette gapitel, er et Subbillede paa den romerfi=fatolfe Rirle, tror frotefanterne giennengaaende. Deflent denne Sirfe og Gorbenz Songer har der beftact et utiflabeligt Forhold, og med hendes §oreries Bin, hendea falffe Rardomme, er jordenz Beboere bleben drufne.
$\mathfrak{R i r f e}$ og Stat. - Demne Fonnofigelfe or mere befemt end andre, Der gicelder ben romerffe Magt, forfaaviot bent ffiller meflem Rirfe pg Stat. $23 i$ har her Suinden, Mirfen, fibombe paa et ffar= lagenfarbet $\mathfrak{D y r}$, Den borgerlige Magt, af hoilfen hun holoe oppe, og fom hut ftrer og leder for fine eqne formaal, ligefout fytteren meftren fin Seft.

Senne Soindea Dragt og Smifter, font fremitillet i 4. Bers, falder flaande fammen med Sindbilledeti gnvendelfe; thi wurpur $\mathfrak{g g}$

Starlagen er be fornemfte Farner $i$ Baberneß og Sarbinalernes凡labefont og blandt de coble Stene i Titufendoiz，fom imytfer $\mathfrak{H e n d e s}$ tjentlige $\mathfrak{g a n d i n g e r , ~ f j e n d e s ~ i f ø l g e ~ e t ~ D i e n b i d n e ~ S q l o ~ n e p p e ~}$ af $\mathfrak{k a b n}$ ，og jelv（Buld jer fattigt ud．Mi（Guldbageret $\mathfrak{i}$ hendes Waand－dette Sindbillede paa ßenhed $i$ Qare og Betjendelife，der fun burbe bave indeholdt det，fom er uforfaffet og rent，eller egent＝ lig talt det alene，fom ftaar $i$ fulo Soerensftemmelfe med Sand＝ $\mathfrak{h e d e n}$－af bette urbceldede ber fun 彐ederftuggeligheder og hendes Soreries $\mathfrak{F i n}$ ，hoorbed findbilledig trafiende betegnes hendes beder＝

 lon med lldeluffelfe aj alle andre reltgigie Samfund：skei，vift iffe；
 Morfe fil，noget，der vifer，at der findes andre uafhantgige，religigje Samfundardninger，der er hendeg frafaldne Tatre og tifforer dent famme fore familie．

6．Wers． $\mathfrak{O g}$ jeg já 反ivimben bruffen af be helliges Blob og af Yefu Wibuers $\mathfrak{Z l o d}$ ； $\mathfrak{o g}$ jeg forumbebe mig，ba jes fa henbe，med en for for： unbring．©．Dg Engelent fagbe til mig：§vi forunbrede bu big？Seg pil fige dig reindens jemmelighed og 下yrets，fom barer hende，og fom bar be jno fyoveder og be ti firm．
（Fn Grund til $\mathfrak{F b r u n d r i n g . ~ - ~ 5 o b r i o r ~ j o r u m b r e d e ~} \mathfrak{J o}=$ hames fig bel med fior Forundring，da han faa תbinden druften af de helliges Blod？Bar det noget forunderligt paa hans Tid，at man forfulgte ©uD弓 $\mathfrak{f}$ olf？Wabde han iffe fet Rom ubilnuge fine hidfigfte Banftraater mod Sirfen，idet han felb jo lebede i Sandflng＝ tighed under detz grufomme Bexde i det Sieblif，han fered？goorfor fulde fan da more fig，idet han laftede Bliffet ubover og jaa Rom endmu ifcerd med at jorfølge de hellige？5emmeligheden ped hans formboring bar metop dette：all den Forfølgelfe，han hadoe baret Bidne til，bar udgaaet fra det hedenffe $\Re \mathrm{mm}$ ，Suift erflerede Fiende． Det bar iffe faa forumberligt，at Ђebningerne forfulate dem，fom efter＝ fulgte $\Re$ riftus．Men naar $\mathfrak{b a n}$ nu fuede ubober og fan en Sirfe， fom falde fig friften，forfolye dem，der fulgte Sammet， $\mathfrak{g}$ druffen af deres Blod，da funde han iffe andet ent undre fig hpilig．

8．Bers．Wet §yr，fom du faa，bar veret og er iffe og feal opftige af
 Mame iffe er ftreone i yivjens Bog，fra Berbens Grundoold bled lagt，ftal forunbre fig，raar be fer Duret，fon var og iffe er，entog bet er．9．Ђer er
bet Sind，fom har Bisbont ©e fyv sioveber er fuv 彐jerge，paa builfe
 til，ben anben er enomu iffe fommen，og haar gan fommer，bor bet ham at blive en liben fid．11．Sy Eyret，fom var og iffe er，er feip bent ottenbe og er af be fog og farer bort til forbardelie．

Rom fet fratre Sider．－Det Dir，hnorom（Engelen her taler，er pieninnfig det ffarlagenfarbede Dyr．（ft bilot Pyr fom det， der jaaledes fremføree，betegner firobilledig en Magt，der poer Nold og Forfolgelfe；og medens den romerffe Magt fom 丞d betragtet habde en lang og uafbrudt Fitbcrelfe，giennemgif den af og til ent Lobiflingảgang，under hyilfen Sinobilledet bar uambendeligt paa den， og hoorunder folgelig Dhret i jaadante formofigefer fom ther＝ verende futtoe figes iffe at verere，iffe at bere til．Saaledes bar $\mathfrak{M o m} \mathfrak{i}$ fin hedenffe Skiffelie en forfolgende Magt i fit Forhold til Gude foll，pg ibemie Tid bar Det＂，Dyret，fom var＂．Dog，Siget git i Mamet doer til Sriftendommen；der ffede en Svergang fra

 fit bilde，forfølgende $\mathfrak{B a j e n ,}$ faa det folgelig da dm $\operatorname{Iyret}$ fumbe figeß：Det „er iffe＂．Siden git，og भom wanartede tif et \＄avencefen og autog igjen fin blodtaritige og undertruffetioe Sarafter og bleo jaaledes igien $\mathfrak{D y r e t , ~ f o m ~ " e r " , ~ d . ~ o . ~ i . ~ i ~ G o b a n m e s " ~ D a g e ~ " f t u l d e ~}$ blibe＂．

De jun 5oveder．－Dispe fortares farft at bare ino
 falone，＂figer Engelen，d．v．f．forbigargne；＂Den ene er til＂；Den fjette regierede netop da；„Den anden er endnu iffe fommen，og naar $\mathfrak{G a n}$ fommer，bor det $\mathfrak{h a m}$ at blive en liden Tio＂，d．b．f．，maat Daret igjen optraadte ifin blodige og forforgende Etiffelfe，maatte Dette vare under den ottende Æegjeringaform，Der fuibe bedvare，ind＝ til $\mathfrak{D g r e t}$ for bort til $\mathfrak{F}$ procerbelfe．De fob Regjeringajormer，Det romerffe ßige har kabt，er $\mathfrak{i}$ den Srden，howi de almindelig op＝ regnes，千口lgende：1）凡ongernes；2）Ronfulentes；3）Decembirermes； 4）Diftatorertes；5）Triumvirernes；6）Seifernes og 7）Pavernes． Songer，Sioniuler，Decembirer，Diftatorer og Triumbirer bar Det allerede forbi med i jobames＇Dage；han lebede under Seifernes． （ffter hans Tid fulde der fomme to til．Deir ene fuldi fun＂blive en liden Sid＂og regnes derfor almindeligdis iffe med bland gode＝ derne，medens den fidfte，der fadoanfigdiz betegnes jom den inbende，
$\mathfrak{i}$ Birfeligheden er Den ottende. Det 5obed, fom flulde folge paa bet feierfige og "bltbe en liden Tib", fumbe iffe bare bet pabelige, faa= jom dette jo bled lengere end alle de andre tilfammen. Derfor maa det pabelige 5obed vare det ottende, og mellem det feiferlige ag det pabelige fom ber et Soved, fom fun holot fig en fort Tid. Som Fuldbnrbelfe af bette bed man $j$, at Der efter Den feijerlige §egje= ring iforms afitafelfe fom en Styrer, fom i omtrent 60 解ar forte
 $\mathfrak{b a r}$ mant ba Sammenfintningşiedoet mellem det feijerlige og pabelige Syoved. Det tredje Hobitlingstrin af "Dnret, jom var og iffe er, enoog bet er", er det romerife $\mathfrak{B a l d e}$ under $\mathfrak{P a b e b} \propto$ entsts Styrelfe; og $\mathfrak{i}$ denne Sfiffelie opfiger det af $\mathfrak{A f g r u m b e n , ~ g r u n d e r ~ m e d ~ a n d r e ~ S r o ~}$ fin Magt paa anmagiende Srab, der ingen Berettigelfe har uben i en $\mathfrak{B l a n d i n g}$ af triftue Bilbfareljer og hedenfi. Seertro.
 fanet Miget, men faar Magt fom Sionger én ₹ime med Dyret. 13. इiffe gar én Mening, og fitu Magt og Mindighed ital be overgive ©uret. 1t. Wisfe
 §erre og fongers fonge, og be, fom er med det, be faibte og ubalgte og trofaite.
 Ban. 7:7, hoor vi har bift, at be betegner be ti Miger, fom opftod $\mathfrak{a f}$ Det ronterffe Brelde. De faar Magt en Time (Grajf ©pa, hora, et ubeftemt Sidarum) med Daret, regjerer med andre Srd en biz Tid famtioig med Inret, og i denne Tid giber de bet fin Magt og Mandighed.
§ fit Brerf om Mabenbaringen (The Apocalypse) fortoffer (5roly
 bed be $\mathfrak{t i}$ Rigers Dannelfe ud af det beftlige Rige. „De ffal faa Magt en $\mathfrak{i z i m e ~ m e d ~} \mathfrak{D y r e t}$, burbe rettere bare $\operatorname{pberjat:~"i~den~}$ famme Tid" ( $\mu$ iav ※̈pav). "De fi Riger" ffal vare famtioige til Forffel fra "te fyo bobeder", fom fulde folge efter hoer= andre."
 ftemmig gav ßabebafenet fin Statte og varnede om det og alfe betz Sirab. De fan iffe gialde Fremtiden; thi efter Begnndelfen til Endene Iid fulde de fratage bam hans berredomme, for at han ffulde "Blibe poelagt og tilintetgiort for al Iid" (Dan. 7:26); og den $\mathfrak{B e h}$ anding, fom disje $\mathfrak{R i g e r}$ tiliibft flulde lade Babedojenet
vederfares，ubtales i 16．Ber马，gnor Det Geder：„Dijfe ffal hade Stipgen og giore hemde poe og nogen og ade hendes $\mathfrak{K i p o g} \mathrm{og} \mathrm{op}=$ brande Gende med Sld．＂（5n Del af dente（Sjerning har de euro＝ preiffe wolk phet i alareviz；og Gjerningenz Fuldendelfe，dette at

＂Di§je ftal frride med 2ammet．＂14．Ber弓．Wer fore弓 bi da
 habe optaget Titelen Sinngers fionge og jerrexs §erre，noget，han iffe lader fig falde for ded fit andet Somme．Sap．19：11－16．

15．Bers．Sg bait jagbe til mig：De Bande，fom bu jaa，ber，boor Sfipgen fitober，er Golt og Sfarer on ©lagter og zangemaal．16．Og be ti 5orn，fom du faa paa Tyret，bi弓fe fal gabe Sftpgen og giøre benbe ode og nøgest og abe herbes fiod og opbrande 马ende med 910 ．17．Tht ©ub har givet bem i bjertet at gione efter hans Sitto og at have ét Sind og at give
 fom bu faa，er ben fore Stab，fom har §errebomme over Sorbens finger．
（ft betyoning giulot Sindbillede forflaret．－ 15．Wers giber pá en thoelig forflaring ober，hoad Sfriften mener med Sindbilledet „Bande＂，nemfig，Folt og Stauer og Slxegter og Tungemaal．（Engelen fagde til Sobannes，medens ban henlebede $\mathfrak{h a n s}$ Dpmacrifomhed paa Denne（bjenftand，at han vilde vife ham Den ftore Sfipges Dom．§ 16．Berk give da ierlig Beffed on denne Dom．Dette §apitel har efter bor Menitg mere forffilt §entyoning til Den gamle Moder，bet fatulfte Babylon．İ nofte Sapitel finder man，om vi fffe tager feil，fremfillet en anden for（bren $\mathfrak{a f} \mathfrak{B a b b y}=$ $\mathfrak{l o n}$ ， $\mathfrak{n e m l i g}$ Sfjpgens Dptreß $\mathfrak{B a j e n ~ o g ~ S f i a b n e . ~}$



1. Bers. Sg betefter fan jeg eat Gagel fare ned fra fimlen, fom havoe for Magt, og Yorben blev oplyt af hans Serlighed. 2. Og gan raabte meb Styrfe, med $\mathfrak{G d i}$ Roft, og fagbe: Faltet, falcet er Babylon, bet itore, og det er bledet Bionlenes Bolig og et Fongiel for alle urene Mander og et jaxngiel for alle urene og afflyebe Jugle. 3. Thi af henbes joreries Brebes Bin gar alle Folfeflag bruffet, og Jorbens fonger Gar bolet med Genbe, og Jorbens gipb= mand er bleven rige af bendes $\mathfrak{y p}$ pigheds fylbe.

J diafe Berz betegnes findfilledfig en eller anden magtig Bedce= $\mathfrak{g e l f e}$ (fe under 4. Wers). Lad os betragte nogle faa Smitandighe= ber, og bi bil ufeilbarlig fomme til en froritanelfe heraf. З亏 14. Sap. fif vi et Wudfab, fom forfmote Babnlons ofald. Babylon er
 ogiaa religidje Samfund, fom af den er oprumome pg har medtaget mange Bildfarelfer og Trabitioner.
 bare ent bogitabelig $\not \subset$ deloggelfe; thi ber er Begibenheder, fom ffal finde Sted $\mathfrak{i}$ Babnlon efter dets $\mathfrak{F} a l d$, og dette ubelukfer jo fin Tanfe. Saaledes fital f. ©fts. Bubs wolf findes der efter dets Fald, og de ffal falde弓 bort derfra, for at be iffe ffal rammee af hendes Plager; i diâfe Blager indbefatteß ogian beta bogftabelige Dolloggelfe. $\mathfrak{F a l d e t}$ er derfor et moralfe $\mathfrak{F a l d}$; thi $\mathfrak{z o l g e r n e}$ af fanme er jo, at
 Der $\mathfrak{o g}$ for alle urene og afffyede Fugle. Det Cogger med andre Srd fom Folge af fit $\mathfrak{F a l d}$ Snnd paa Smnd, indtil be raffer til Simlen, og det Gjemfalder til Gubs Straffedom, der nu iffe langer fan ubiattes.

Siden $\mathfrak{n a}$ det her fremftillede $\mathfrak{F}$ ald er et moralft $\mathfrak{F a l d}$, máa det giœlbe en eller anden Gren af Babylon ubenfor den hedenffe og den


pabelige $\mathfrak{D e l}$; thi forftnconte bar en falff og firfinabnte en forbar= bet $\Re$ Religinn fra felbe fin $\mathfrak{B e g} u n d e l f e ~ a f . ~ O q ~ d a ~ b e t t e ~ F a l d ~ y b e r=~$
 loggelfe, ganffe dift paa demme Side af den pabelige Sirfez Sptomft

 begnnote med at reformere, forte fig en Stund fortraffeligt og vandt Guds Belfehag; men ba de band fig fil Troesbefjendelfer, funde de iffe lenger holde Sfridt med den profetife Sandheds ftigenbe $\triangle p=$
 tommer til at ubfolde et $\mathfrak{B e j e n t} \mathfrak{i}$ (6ube Dine ligefan flet og forbadt fom den Sirfeg, af hniffen de forjt traf fig ub fom Dispentere eller Reformatorer. $\mathfrak{D a}$ foreliggende Emme for mange er et meget ømt Bunft, bil vi her lade bigat forftellige Sirfefamfund Semmer felo tale.
$\mathfrak{B l a b e t}$ Tennessee Baptist figer: „Demne Sibinde [Papifteriet]

 famment (Grente af den [romerff=]fatolife. Raldes da iffe disie it oben= anforte Sfriftited "Sfigger og Bederftnggeligheder"? Dette er $\mathfrak{n u}$ min beftemte Mentig; og felb om jeg truebe med Baalet, funde jeg iffe mene noget andet. Freßhnterianer og de epiffopale
 fretninger tilfaclfes med sapifterne!"

Ulerander ( $5 a m p b e l l$ figer: „De Tilbedelfesftiftelfer, ber nu virfer §riftenbeden ubober, indefluttede i pg fammenhorde ded hoer enfelts
 Sirift Mentgheder, men retmoefige Dotre af hin Moder til Stioger, Den romerffe §irfe."
 at reformere ßabebaldet $i$ (Europa. Det endte med et protefantiff Wraftedcelde og Sbarme af Diafentere. Broteftantiamen er bleben reformeret til \$resbntetianiasme, Wresbyterianerne til $\mathfrak{J n d e p e n d e n t e r , ~}$ disfe igjen til Baptifer o. f. b. Metodtamen har foriggt at $\mathfrak{r i f o r}=$ mere alle, men har reformeret fig felo til mange Slage Begleyantame. Mlle far de enomu i fin Barm, i fine kirtelige Drbensforbolo, fin
 ger af Babebojenet. De er $\mathfrak{i}$ Det Griefte en Rejormation af dette og fun belwife Reformationer. Menmeffelaroomme og Trabitioner foci=
łer enonu（Fnangelieţ fraftige Fremgang under bere马̉ நaand．＂（On Baptism，©．15．）

D．Scott（weglenanft Metodif）figer：„Sirfen beherffez af en ligeja ftor Begiarlighed fom Berden efter berbalig Binding．Sir＝年erne ajor benne Berben til en（Gub．De flefte af Mutidens Sirle＝
 Sirferme er ffilt faa langt ud fra ben forfte og oprinbelige Sriften＝ Dom，at－be tranger en $\mathfrak{n y}$（Bjenfødelfe，en ny Slagß Religion．＂
$\mathfrak{B l a b e t}$ Golden Rule figer：＂ßroteftanterne holder paa at ober＝ gaa $\mathfrak{B a p i f t e r n e} \mathrm{i}$ ben ftraalende og oberbaabige $\mathfrak{D a a r f f a b , ~ f o m ~ l a g g e ~}$ for $\mathfrak{D}$ agen $\mathfrak{i}$ at bygge Sirter．Tufinder paa Tufinder ubgibes til
 2 Ergjerrighed，Penge，fom baade funde og burbe andendes til $\mathfrak{B a r f e t}$ til Frelfe for be Millioner，der gaar paa Fortabelfens Bei！Stan＝ fer ba diaje hodmodige，formbnrfende，flotte Gubabnrlere her i fin Sletbed，Daarffab og（5alfiab？
＂Disfe franlende Mindegmarter om papiftiff 50bmod，paa hbilfe ber $i$ bore $\mathfrak{B n}$ ner pofle $\mathfrak{M i l l i o n e r , ~ u b e l u f f e r ~} \mathfrak{i}$ Birfeligheden de fattige， for hom Sirifus bobe，og for hois sfylo fan forlig fom at for＝ fynde det glade $\mathfrak{B u d f t a b . " ~}$

I en $\mathfrak{B e r e t n i n g ~ o m ~ M i d i g a n s ~ a a r l i g e ~ § o n f e r e n c e , ~ D e r ~ f o r e f o m ~}$ i $\mathfrak{B l a d e t}$ The True Wesleyan for 15．Mod．1851，feder Det：„⿹\zh26n＝ belaberbenen，ben politiffe Berben og ben firfelige $\mathfrak{B e r d e n}$ er hinan＝ den lige og bandrer fammen paa ben brebe $\mathfrak{B e i}$ ，der fprer til $\mathfrak{F} \mathfrak{p r t a}=$ belje．Wolitifen，Sandelen og Mavnreligionen fer alle giennem Fingre med Synden，Gixlper gienfibig hberanbre og flaar fig jammen om at fnufe den fattige．Folfitheden taler uben Blujel fra folfefor＝ famlingen fom fra ßrodifeftolen，og Syader，der maatte ryfte felb bedningernesmoralfee folelfer，gaarupaatalt for ifg talle bort Qands ftore Rirfejamfund．Digje Sirter er fom den ipoiffe，ba Frelferen ubraabte：＂We eder， $\mathfrak{J}$ frift＝ tloge og ₹arilceer， $\mathcal{F}$ Dienftalfe．＂＂Mon be er noget bebre nu？

Under en Srabifen $\mathfrak{i}$ Eondon fagbe Fobert $\mathfrak{A t t i n g}$ ：＂De $\mathfrak{i}$ Sandhed retfaroiges $\mathfrak{I a l}$ paa Jorden tager af，og ingen tager fig Det nar．De i vore Dage inden entber Menighed，fom befjender fig til Religionen，elffer Berben，retter fig efter Berben，holder af ben $\mathfrak{b y g g e}$ og det $\mathfrak{F e h a g}$ ，fom andre nyber，og tragter efter at an＝ fẻ af Merneffer．De er faldede til at lide med Sriftus，men be biger tilbage for dent ringefte Spbt．
 hber Sitrfe; pg vibite man bet, folte man det, var der fanffe $\mathfrak{j a a b}$, men af! ber figes: „ß̉i er rige og har Doperflod og fatté intet.""

Den beromte (Ebangelift (5). F. Bentecoft jagde i Februar 1883 $\mathfrak{i} \mathfrak{B l a}$ et Independent, at bet hold paa at blive en "tabt eller for= glemt Sunft" at ombende Snndere.

Man funde fremorage lignende $\mathfrak{B i b n e z a n d o ~ i ~ D b e r f l o d ~ f r a ~ h a i t = ~}$ ftaaende Maxnd inden digfe forffjellige Sirfejamiund, frebne iffe for at badle og finde Feil, men i en lebende falelfe af den frygtelige Stilling, hoori digfe Menigheder er fomne. Drdet $\mathfrak{B a b y I o n a n v e n d t ~}$ paa dem er ingen Bebreidelfe, men fimpelthen et lidtryt for den $\mathfrak{F b r}=$ birring og Meningaforffiel, fom findes ibland dem. Yabylon behg= bebe iffe at bare falden, men funde bare blebet lagt ned at antage Sandheden (Эer. 51:9); Dog, Det forfaftede den, og Forbirring og Splittelfe vedbliver at herffe inden bets Eranjer, og Berdalighed og 5obmod holder paa nœften at foæle geer slante af bimmelfi Baffi.
$\mathfrak{Z}$ iospunftet for denne $\mathfrak{B e b a g e l f e}$. Baa bbilfen Tit er bigle Bers andenbelige? Maar fan Bebxgelfen iages? Saa= fandt den Stilling, bi bar indtaget, er rigtig, at nemlig disje §irfer, Denne Gren af Babylon, exfarede et moralfi fald, da de forfaftede det farfte Bubifab i 14 . Sap., funde gorfindelfen $\mathfrak{i}$ narbarende Siapitel iffe bcere ubgaact forud for den Iid. Den er derfor enten ét med $\mathfrak{B u b f f a b e t ~} \mathfrak{o m} \mathfrak{B a b u l} \mathfrak{n t s} \mathfrak{F} \mathfrak{a l o} \mathfrak{i} 14$. Bap. eller udgaar jenere. Dog ét dermed tan den iffe bare, faafom dette Bubfab blot forfun=

 paa at fuldobnrbes. Da bi derfor maa fe hen til Tiden efter 1844, $\mathfrak{h b o r}$ Det foregaaende $\mathfrak{B u b j f a b} \mathfrak{u b g i f}$, for at finde den $\mathfrak{F}$ orfandelfe, $\mathfrak{G b o r o m}$ nœrbळrende תapitel handler, fparger $\mathfrak{v i}$ : Gr noget faadant $\mathfrak{B u b f a b}$ bleben gibet fra den Tid til nu? Sbaret maa enomu blibe benagtende; derfor Graer Dette Bubfáa enonu fremtiden til. Men bi har netop $\mathfrak{n u}$ dent tredje (Engels $\mathfrak{B u b j f a b}$, der er det fidfte, fom ffal gibez for Menneffens Spna Romme. Bi fommer Derfor til den Slutning, at de forite to Bers af bette sapitel vifer og et Irat bed Det tredje Bubifab, fom bi faar fe, naar dette $\mathfrak{B u b f f a b}$ bliver for= fignt med $\mathfrak{B a l d e}$, og den hele Jord bliner oplyft af dets berlighed.

Den ©jerning, fom 2. Ber马 fremftiller for os, holoer netop nu paa at ubfares og bil fnart blibe fuldbnroet ded Spiritismens $\mathfrak{H r b e i d e}$ Diapelens $\mathfrak{A}$ ander, fom gipr $\mathfrak{z e g n}$ (fe $\mathfrak{A} \mathfrak{a b}$. 16: 14),
baner fig hemmelig，ment hurtig Bei til foromtalte religiple Samfund， $\mathfrak{h} v i z$ Iroeßbetjendelfer，ber er bleben formede under $\mathfrak{J n d f l n d e l f e ~ a f ~}$ $\mathfrak{B a b n l o n} \mathfrak{B i n}$（ $\mathfrak{B i l d f a r e l f e r ) , ~ b l}$ ．a．den，at dore afoøde $\mathfrak{B e m m e r 马}$ $\mathfrak{A}$ ander，bed fuld Bedidfthed og i trabl Birffomhed，foceber allebegne omfring $0 \mathfrak{z}$ ，gipr det umultgt for disje sirfejampund at modita digite Mandernes ranfefuibe Tilnarmelfer．
 ligivje Slaoning，den tager paa fig．§oet den holder fine mere al＝ mindelige $\mathfrak{B r i n c i p e r , ~ f o m ~ t i b l t g e r e ~ f a ~ f t e r f t ~ b l e d ~ f r e m h e p e t , ~} \mathfrak{i} \mathfrak{B a g}=$ grunben，foripger ben nu at bife fig ligejaa agtocrdig religide it nisje Retninger fom et hbilfetfombelft andet Sirfefamfund $\mathfrak{i}$ Eandet．Spi＝ ritimen taler om Sind，Dmbendelfe，Forjoning，Freelfe i Sriftuß o．f．b．neften ligefaa ortodots fom de meft anerfjendte Rormer． Maar den forflexder fig under en faadan Betjendelfe，hoad fan faa Gindre den $i$ at trange fig ind $i$ naften byert enefte $\Re$ irfefamfund i Mriftenheden？Spiritiament Grundoold er et fumbamentalt Dogme i noften alle srdeabefiendelfer．Dens hemmelige orundiatninger er beßbarre faa altjor almindelig pnoebe og bens marfe（fferninger faa altfor almindelig efterfignebe，at man iffe derfor fan fomme i Strid，jaa lange man blot foger et folles Efjul．5nad fan Da frelie Sriftenbeden fra dens forforiffe jubflydelfe？Seri fer man da nof et forgeligt Fefultat af かorfaftelien af be Sandheder，Budifaberne i 14．Sap．Gyder Nerdent．Sande Mentighederne taget imod dīif $\mathfrak{B u D =}$ ffaber，vilde de bare bleben beffattede mod dette Bedrag；thi bland de ftore Sambheder，fom fremhewee i den religiofe Bebægelfe，der er udganet af di弓fe，findes den betyoning gifloe Qare，at．Mlemeffets Sjel iffe af Maturen er ubøoelig；at det evige $\operatorname{Sid}$ er en $\mathfrak{G a b}$ ，man $\mathfrak{f u n}$ faar paa vi弓je Bilfaar，og fom fun lan vindes gientem Sriftus alene；at be dode er uben Bentofthed，famt at Den fremtidige Berdens
 Spiritīmens forite 今rab，en Sidsbetingelfe for den，flaaes derbed
 fom er rodfaftet i benne Sandeye ？\｛anden fommer og gion Brab paa at bare en Sjol nben Regeme，en afoød $\mathfrak{B e r i n n}$ 2tand．Den mpdes med den Kjendegjerning，at den iffe er den Slage Sjal eller Uand，fom et $\mathfrak{M e n n f f f e}$ befitdir，－at＂de dobe ded iffe noget＂，－ at denme dens forfte Waaftand er $\mathcal{Q o g n}$ ，og at de porige Sjendetegn， Den frembifer，fun fafflaar，at den hquer Satan弓 Snnagoge til． Saaledes blider den frata afdift og det onde，den bilde foranfalte，
 Dere $\mathfrak{i}$ Gtrid med den Sandhed, fom jaaledes bilde beffote dem, bg udpetter fig derbed for deme fiofte Mabenbarelfe af Satans Slogt.

Medens Spiritis̃men jaaledes birfer, anbentarer der fig foruro=
 Rutidens Bantro binder iffe faa fremragende Tiffongere under Det for=
 beteguende (Etiempler fan bi nanm faadante Mand fom 5enty Bard
 Christian Union. Beedfer, der $\mathfrak{i}$ den religidfe $\mathfrak{B e r b e n}$ bled betragtet
 til én Syalofugle blot, par meget briftig it ategte Scerdomme, der af alle bibeltroende er bleben anfete fom $\mathfrak{A}$ abenbaringent Grumbjand= heder. Som et pplyjende (Etsempel citerer pi folgende af Blabet National Baptist for 6. Sept. 1883. Det er af et Gjenfoar fra Beether til Dr. teol. S. S. Semard, der habde fritiferet nogle af
 en friften $\mathfrak{z i l f b e n g e r ~ a f ~ E b o l u t i o n 马 l e r e n . ~ J e g ~ e r ~ i n g e n l u n e ~ e n t i g ~}$ med aft hos Spenter (hans 9fgnfticisme), ei heller med alt hos Surley, Tyndall og Deres Sfole. De er Mgnoitifere; men det er jeg iffe, Det maa jeg fraftig betonte. Men jeg er (5volutionift; og det rammer al Mutident ortodotae Teologi fom hele Midolalderens bed

 fonftruerede for Deme fabelagtige Unytea Sinlo. Memeffet er fom en Slegt betragtet iffe faldet, men er derimod fommet op. Jingen ftor $\mathfrak{U}$ )ffe rammede Memreffeflegten bed den̉ Begnndelfe. Gubs ఆfa= berord opfyldtes, og enhber forponingzteori má foare til Den Rjendas= gierning; at Mermeffet flabtes paa det lavefte Irin og med §eninn til fit fyfiffe Baien efter min fafte æorvisning uboiflede fig trintis opad fra det lavereliggende antmalffe Slegttrin, medens det med Seninn til fit moralfe og aandelige Bajen er en Gubeion, forfaabidt et $\mathfrak{n g t}$ Element fom ind $\mathfrak{i}$ den ftore lluifling fremtradate."

Raar de jtore $\Omega$ jendsgierninger, fom fun fan forflaxe Enmbens
 hencontes "en fabelagtig Unfffe", - naar man indrømmer, at Men= neffet iffe er faldet, at Slagten iffe rammedes af ben $\mathfrak{H I n f f e}$, at Synden trengte ind bed Mrnoighed i Begnndelfen, og at ingen $\mathfrak{F o r}=$
joning er modendig for at rette paa bemue Tingenes Tiffand, $\mathfrak{h b a d}$ bliber der da af alle de Dele af Striften, hoor der berettes om alle disfe Sjendagierninger, og bed hoilfe de anerfjendes og troes? De maa bendifes til fabelens $\mathfrak{R i g e}$. Sg naar de, der giver fig ud for (Ebangeliets Ijenere, til hoem Folfet fuer ben for at finde $\mathfrak{B e}=$ larelfe, og af hoiz Smamaader $\mathfrak{i}$ fabdanne Sager Folf er afhan= gige, - naar be zaar i Spidjen med en flig Lardom, hbilfen 2frefrngt for (Suds Dro fan man Da dente fig af Masferne? "Som ßreften, jaa Folfet." Saadanne Droete Ijenere gior mere for Bantroens Sag end alt, hoad Fortionen Mand fom Boltaire og Paine har ab= rettet, mere end aft, hbad Mutionts Mand fom Jngerioll ubretter. Barre end lube ubenfor Fanaffien er Mbene indenfor famme, og faa meget mere farlige, fom de far Faarefleder paa.

Saaledes er det med andre i foie Stillinger og indflydelfeßrige Blade inden den friftue Berden. Det er bleven en ganfe let Sag at antlage Efriften for luwiagtighed, at beffylde de fellige Sfribenter for Mangel paa foritacelje af fit (Emme. Meget af vore Dages dogmatiffe $\mathfrak{T e o l o g i}$ fan indoromes under to Mabne: Sbampe og for= fteniuger, og alle de Sfriftord, iom iffe ftemmer med disje Spfat= ninger, betegnes da fom urigtige. Baulus, figer man, havde feil= agtige $\mathfrak{B e g r e b e r}$ ma en hel $\mathfrak{D e l}$ ©paramanal, farlig Da med §eninn fil Srift andet Somme; og der er eat lard Dr. teol., der uben Mod= figelfe anfortes $i$ et ledende religigit $\mathfrak{B l a d}$, fom forfifrede, at endog Sirifts feld feilagtig opfattede det Eporgwanal, han fold paa at drofte, nemifig med $\mathfrak{y e n f i n ~ t i l ~ B e r e t n i n g e n ~ i ~ M a t t . ~ 2 4 ! ~ F r a ~ e t ~ f a a ~}$ bufeligt Standpunft fet og under Sedelfe af faadanne Mand fan det neppe bare longe, for Babylon bliber fulbt af ureme Mander, af urene og affifyede Fugle! ⿹勹uilfet zremfriot er ber iffe allerebe ffet i Denne $\Re$ etning! Funde be gubelige Fabre og Mapore til Den Glagt, fom levede metop for det forfte $\mathfrak{B u b j f a b a}$ Meddelelfe, opfita af fine Grabe og fatte ben religipje Werdent mubarembe Tilftamb ded at hore
 ftaa maallpje af Frorfardelfe ober Den frngtelige Modjotning mellem Deres $\mathfrak{I i d}$ og bor $\mathfrak{g g}$ beflage dens forgelige Banartethed! Simlen bil heller iffe lade alt dette pasfere i Stilhed; thi en magtig fumbgiprelipe ffal ubgaa og henlede al ßerbenß Spmarfinmhed paa de frygtelige Wunfter i $\mathfrak{A n f l a g e n}$ mod disje bantro, trolqje, religivie Samfund, for at de Dommes ßetbiahfed, der folger efter, Hlarlig fan fremitaa.
3. Bers bifer os luptrafiningen af Babnlons Jnoflydelfe og den

Elendighed, ber er blebet og bil blive Folgen af det弓 ford, derfor ogiaa Retfarbigheden af deta Straffedom. Jorbens Sijomand er
 Iidens Diverbabigheder? Suem belcegfer fit Bard med de rigefte ig meft ubigate Spifer? Snem gaar fremft i den flottefte Stcobebragt og
 fetb? (Er det iffe §irfernea Medlemmer! 5oor ftal man igge den aller=
 Wobmod, fom folger af Memeffeflegtent Forfangelighed og Gmnd? (Er det iffe $\mathfrak{i}$ en af wore $\operatorname{Dages}$ firfelige foriamlinger paa en fign Sproag!
$\mathfrak{D o g}$, Der er et forjomende $\mathfrak{I r a f} \mathfrak{i}$ bette Billede. Banartet fom $\mathfrak{B a b n l o n}$ er $\mathfrak{b l e b e t , ~ G e t r a g t e t ~} \mathfrak{i}$ fin belfed, findes der Undagelfer fra den almindelige Reget; thi Gud har endmu et folf deri, pg Bafnlon
 $\mathfrak{f a l d e s}$ bort fra Samfbem med det. Đet vil bog iffe bline noovendigt at bente lange paa bette $\Omega \mathfrak{a l d}$; thi $\mathfrak{B a b y l o n}$ bil fuart, om bi iffe tager feil, blive ja grunbia gjenneminret af disje flette æedfaberw Jubflydelfe, at dets Stilling bil ligge fuldt $\mathfrak{D}$ Dagen for alle af $\mathfrak{F i z e}=$ tet arlige og Beien jaaledea vare beredt for den (bjerning, Mpofelen $\mathfrak{n u}$ indfører.
4. Bers. $\mathfrak{O g}_{\mathrm{g}}$ jeg harte en anben Mof fra Seimlen, fom fagbe: © Baa bort fra henbe, $\mathfrak{J}$ mit Folf, for at $\mathfrak{J}$ iffe fal blive belagtige i Genbes ©ynber,

 Betal genbe, fom gun har betalt eder, og giengixid bende dobbelt efter hendes Gjerninger! Eljant bende bobbelt i ben salt, fom bum bar iffientet! 7. Saa meget, fom gun har ophpiet fig felv og levet $\mathfrak{i}$ gppighed, faa meget giv Genbe
 er iffe ente, og Sorg ftal jeg ingertunbe fe, 8. berior ffal henbes flager tomme paa én Dag, Dob og ©org og Sunger, og hun flal opbranbes̊ meb glb; thi ficert er ben Serre giub, fom bommer heribe.
$\mathfrak{Y t}$ Roften fommer fra bimlen betegner, at det bil blive et $\mathbb{R r a f}=$ tens $\mathfrak{B u b j f a b}$, ledjaget af himmelff ⿹erlighed. Guor tydelig blider bet iffe, at $\mathfrak{y}$ imlen lagger fig imellem, og hoor bliver iffe Rebjfa= berne til Fuibfommelfen af (5ubs Barf mangfoldigere, efteriom ben ftore ßrife nærmer fig! Denne Roft fra Simlen falbez "en anden" $\mathfrak{R o f t}$ for at bife, at bet er noget nnt, Der fremftilleß. Wi har nu fem Gimmelfe Sendebud, om foem det ubtrnttelig figes, at be har en (Gjerning at poe under berme fibfte Reformation, nemlig Den forfte,
anden og trebje Engel i Rap. 14, Den fjerbe $\mathfrak{i}$ narbarende Sapitels forfte $\mathfrak{B e r s , ~ o g ~ b e n ~ f e m t e , ~ f o m ~ b e t e g n e s ~ b e d ~ „ \Re ø f t e n " ~ i ~ f o r e l i g g e n d e ~}$ 4. Bers. Tre af disife er allerede $\mathfrak{i}$ Birffombed. Den anden Engel Gar fluttet fig til den forite, og dell tredje har fluttet fị til dem. Sen forfte og ben anden har iffe hort op. Alle tre er nu i Birt= fombed. Esngelen i nœerbarende Sapitelz 1. Bers begynder at pue fin (Sjerning, efter fom de Biltaar, fom nobvendiggiør hanz Gjerning, indtreder; $\mathfrak{o g}$ תaldet fra §imlen omtalt $\mathfrak{i}$ foreliggende $\mathfrak{D e l}$ af $\mathfrak{F} d r=$ ubfigelfen maa finde Sted i forbindelfe med fidftncobnte.

Der er allerede bleben fremfort Bebis paa, at Budfabet $i$ ncer $=$
 lydende tredje $\mathfrak{B u b j f a b}$ og tommer til at betegne et nyt jarligt $\mathfrak{T i}$ as $=$ afinit $\mathfrak{i}$ bette $\mathfrak{B a r f}$. Wf den Maade, hoorpaa Engelen her beffribes, fan man giore fig et Begreb om ©jerningen弓 Uoftrafning og Sraft.
 ogiaa $\mathfrak{p m}$ det tredje; men om bente Engel figes der iffe fom om de andre fimpelthen, at han flyber "miot igjennem 5imlen", men, at
 Jorden med et mere beftemt og dirette $\mathfrak{B u d j a f}$; han far „ftor Magt", og Sorben oplyjes "af hanz serlighed". I bele Bibelen findes ber iffe noget andet Sted ent faadan Beffribelfe af et $\mathfrak{B u b f f a b}$ fra Æimlen til Menteffent. Dette er Det fibite og tommer, fom det fommer fig, med overordentlig (Slans og ubant Balde. Det er en boitidelig Stund, naar Berdens Stjobne fal afgioreg, - en bxift $\mathfrak{a l v o r f t g ~ S r i f e , ~ n a a r ~ e n ~ b e l ~ S l a g t ~ f a n l ~ o b e r f i t i o n ~ ß r o b e t i o n t s ~ ( S r a n = ~}$
 Stund maa Berden iffe ladeg uben Mdvarfel. J jaa rigt Mon maa den fore Rjendagerning forfundes, at ingen fom Unoffyldning fact funne anfore med Grumb, at han bar baret ubidende om den doer=
 (5ubs Retfarbighed, $\mathfrak{Q a n g m o d i g h e d ~ o g ~ D i v e r b a r e n h e d , ~ f o r f a a b i d t ~ h a n ~}$ har towet med at ubfore den $5 \mathfrak{a b n}$, ban Gar truet med at tage, inds til afle bar faaet Qeilighed til at faa §undfab om hans Bilje, fanet Iid til $\mathfrak{B o d}$ og $\operatorname{Dmbendelfe,~má~facbdeß.~En~©ngel~jendes~ub~fuldt~}$ ruftet med Magt fra $\mathfrak{y}$ imlen. Det $\mathfrak{E n B}$, Der omgiber $\mathfrak{Z r o n e n}$, ind=
 Dode, - ja be "to Sange Dpde, oprytte med $\mathfrak{R o d}$ - $\mathfrak{t a n}$ undlade at forftaa hans Mærbærelfe. Sỷ glimeter overalt. De marle Steder oplyfes. $\mathfrak{D g}$ medens $\mathfrak{h a n s}$ Nerberelfe jpreder Styggerne, lyder $\mathfrak{R}=$
ften af hans Movarfel jom ఇorben. San raaber "med Sturfe", iffe foagt og ubeftemt. Det er ingen oagligbags Medoelelfe, men et
 atter engang de fíwenefoangre Mangler bed en berdslig Menigheds \&id og $\mathfrak{Z a r e}$. (Gndnu en Gang, og Det for fiblte Bang, fremftifler fan dent Bildfarefier flart, faa ingen fan tage feil, frembever, hoor lidet det nubrerende (Gudfrygtighedmaal faar til i den endeftge $\mathfrak{y f g i ø r e l}=$ fe马 Stumb. Ten uundgaelige Forbindelfe melfem dena nndede Wild= farelfer og ben uundgaaelige, evige Undergang ubraabees, indtil jorden gienlyder af Raabet. Эmidlertid ftiger det ftore $\mathfrak{B a b u l o n s}$ Synder
 rager op til en 5cenens Storm. Den fimmelfe Bredes fione Frod= bolge balter affted. Stummet pifter $\mathfrak{o m}$ bens $\mathfrak{S a m}$ og antaber, at Der er blot et $\triangleright i e b l i f$ igjen, til Den brbder ober Forvirringent den ftore Stad, og det ftolte Babulon fonfer fom en Mplleften $\mathfrak{i}$ Savet Dyb. Sfubpelig Yyoer en anden Moft fra ऊimlen: "(baa bort fra Gerte, Is mit $\mathfrak{F o l f}$ !" De yomuge, oprigtige, hengivne Buda Bprn, af hoem der endmu findes nogle tilfage, fom juffer og jamrer over al den Bederftngerelighed, fom øoes i Sandet, agter paa Røften, toret= ter fine நomber for deta Synder, affficerer fin Forbindelfe med det, flar og border frelfte, medens $\mathfrak{B a b y l o n}$ bliwer et Difer for Gubs ret=
 rede for det afgiørende Bendequmft!

Dette, at $\mathfrak{F l i d z}$ foll falde bort for iffe at blibe belagtige $\mathfrak{i}$ bets Synder, bifer, at det iffe bliver brdoefuldt at gave noget med $\mathfrak{B a b y}=$ lon at giøre førend paa et beftemt Tidapuntt; og bette forflarer, hoorledes det fan figes om de 144,000 ( $\mathfrak{H a b}$. 14: 4), af hbilfe mange metop er de, fom her faldeg bort, at de iffe hande befmittet fig med Soinder.
$\mathfrak{B i}$ betragter 6. og 7. Wers fom en profetiff Crilaring om, at $\mathfrak{B a b y l o n}$ vil blide giengiwlot eller faa Straf efter jine (Sjerninger. Man $\mathfrak{h u f f e}$ paa, at bette $\mathfrak{B i d n e} \mathfrak{b b y r d}$ gixlber den $\mathfrak{D e l}$ af $\mathfrak{B a b y l}$ on, fom er et $\mathfrak{F a l d} \mathfrak{G j e m f a l d e n t . ~ W i ~ G e n f o r e r ~ D e t ~ f o m ~ f ø r ~ p a a p e g e t ~ t i l ~ " O p t r e n e " , ~}$ de proteftantiffe Sitrefamfund, fom vedblivende gorber faft ved ", MR $=$ derens" perjonlige Traf og holder framilieligheden bedige. Disje fan, fom allerede tibligere bift, forigge at faa en ubjtraft foriplgelfe igang mod Sandheden og Gudz Folf. Mf diঞfe fal ", Dureta Billede" opreifes. We faar, hbad Der for Dem bliber en my Frfaring, Seilig= hed til at benvtte den borgerlige Magt til at toinge fine $2 \times e r e f o t n i n=$
ger igiennem． $\operatorname{Dg}$ Det er utbibliomt denme forfte Magtruả，fom forer deme（5ren af $\mathfrak{B a b b l o n}$ til at fige $\mathfrak{i}$ fit $\mathfrak{h j}$ jerte：＂Yeg fibder fom Droming og er iffe（Enfe，＂D．v．f．，jeg er iffe langere xípa（chera） en berobet，en，fom er bleben frataget Magten，faaledes jom jeg har daret；men nu regjerer jeg fom Bronning，og Sorg fifal jeg in＝ genlunde fe．Gud er i Grundloben，Sirfen fibber paa $\mathfrak{F r o n e n}$ og $\mathfrak{h a r}$ for frremtiDen Magten．ЩDtrnffet＂betal hende，fom hun har betalt eder＂，fines at bife，at Tiden for Dette Budfaba＊Forlinndelfe og de Kelliges Bortfaldelfe lommer，naar hun begnoder at lofte imod dem fin Undertrnffeljeß atrm．Sigefom hun har fuld ₹orfolgelfenz $\mathfrak{B a g e r}$ for de hellige，fautpdes nil Sjerrens（Engel forfolge hende（Sal． 35：6）；og Straffedommen fra oven pil $i$ bobbelt（3rad fore over Gende den ulyffe，fom hun tantte at bille fore ober de feelige．
$\mathfrak{P a a}$ Side 37 i Early Writings under Gmnet Spiritual Gifts， findes folgende Bione马nurd nedrorende det，at ben forfte Del af Mab． 18 paa en farlig Maade finder fin $\mathfrak{A n}$ bendelfe paa det religidfe $\mathfrak{T r y f}$ ， Der af Sriftendombetjendere ffal fomme til at poes i de Forenede Stater：„Det vil gaa taaleligere for §edninger og ßapifter paa ©
 Rabne er ffrebet $\mathfrak{i} \mathfrak{B l o d}$ ，fryofet med Striber og oberftrommet af Yngften pg Ridelferne马 brœndende Taarer．（bubs $\mathfrak{B r e d e}$ bil iffe af＝ lade，for bette Qufeta Rand har tømt hans Bredes bitre Bager til Bumben，for han faar gengialot Babylon bobbelt．＂Betal hende， fom hun har betalt eder，og giengiald fende dobbelt efter hendes Bjerninger！Stjonf hertbe dobbelt $i$ den Ralf，fom gun har iffjentet！＂

Den Dag， $\mathfrak{h w o r p a a}$ hendes $\mathfrak{P l a g e r}$ fommer，fom omtalt i 8 ． $\mathfrak{F e r}$ ， maa vœre en profetiff $\mathfrak{D a g}$ ，ben $\mathfrak{f a n}$ idetmindite iffe bare en egentlig Dag；thit bet nilde bare umuligt for ent 5ungerando at fomme paa．
 ger，fom allerede er bleben braftede，og af libtruftet $\mathfrak{i}$ dette Ber弓 $\mathfrak{i}$ Forbindelfe med（fi．34： 8 flutter ni，at der maa medgaa et Yar til denne ffrcefelige §jemingelfe．

9．Bers．Sg 马orbens תonger，fom har bolet og brenet Belfyit med bende， ftal begrabe Genbe og gyle oder Genbe，naar be fer $\Re$ pgen af Genbes Brand； 10．be flal ftaa langt borte af $\mathfrak{F r y g t}$ for Genbes Prinfel og fige：Be，ve，bu Itore ©tad，Babylou bu fterfe ©tab，thit én Zime er bin Dom fommen！ 11． $\mathscr{S}_{8}$ Jorbens תipbmend fal grede og farge over bende，forbi ingen mere fipber beres $\mathfrak{F a r e r}$ ．
(En paßfende (5jengiceldelfe. - Rejultatet af felo den forfte Blage maa blive en fulsfacndig Stananing i sandelen med faabame $\operatorname{Rutzugientande,~for~hbilfe~} \mathfrak{B a b y l o n}$ er betjendt. Sg naar faa de, der Gandler med fadanne Sager og for en ftor Del er Bor=
 med faadante Sager, plubfelig finder fig og fine Mabver rammede af fintenbe $\mathfrak{B y l b e r}$, fer fin Snandel ftanjet og fibder med ftore $\mathfrak{B a r e l a g e r e , ~}$ uben at nogen bil tiobe af bem, da oplafter de fin $\Re$ git $\mathfrak{o g}$ jamrer over denne ftore Stads Sfjebne; thi bois der nemlig er noget, der fan afloffe bor Slagts Menneffer et Modpatedens Sjertefuf, ba er Det faadant, jom rarer bed derez Slatte. Der gaar da faaledes oder dem en retfordig Gfengiceldelfe. De, fom blot en fort Stund $\mathfrak{i} \mathfrak{F o r}=$ beien havde ubfarbiget en Beflutning om, at (bude hellige boerfen flulde fiøbe eller forlge, finder fig nu ftillede under famme Bilfaar bed noget, der birfer langt mere toingende.
 Ged, fant fan fangt borte og jamre o. f. b. Gmidlertio maa man huffe paa, at denme \$Delfaggelfe fremftille under et Billede, en $\mathfrak{B y}$ nemlig, fom 马jemingez af Ddelaggelfe. Ramte en fandan Elen= dighed en egentlig $\mathfrak{B y}$, bilde ganfe naturlig dens egne J̌ndbyggere flggte $\mathfrak{w d}$ af den, om muligt, og Glipe ftaaenbe langt borte flagende ober dens Fald; og ifamme forfold fom be bled forbaufede og ffrafflagne bed deat truende Frare, $\mathfrak{i}$ famme $\mathfrak{F} \mathfrak{b r g o l d}$ vilde de ogfan fe til at tomme bort fra fin fiare $\mathfrak{B y}$. Det Billede, Whaftelen bruger, vilde iffe vare fulditandigt uben et faabant Traf; og han bentter Det, iffe for at faa fagt, at $\mathfrak{F o l f}$ bogitabelig talt bilde flngte ud af Den findbilledige $\mathfrak{B y}$, noget der vilde vare umuligt, men for at betegne Deres $\mathcal{E} \mathfrak{f r a f o g ~ B e f t y r t e l f e ~ b e o ~ S t r a f i e d o m m e n ~ f r a ~ § i m i e n . ~}$
 Sinflebe og purpur og Gilfe og ©farlagen og allebaanbe vellugtenbe ₹xx og


 $\mathfrak{B o g n e}$ og Tralle og Merutefefjate.

 Der Gorer til et overbaadigt Sebnet, Fragt pg berDalig Momp. Der fremftilles alle Slagz 5andelamipetning, Hotryffet angaaende "IraMe og Menneffeficele" figter vel farlig paa bet aandelige berre=

Domme og giaflder nel den Sambittighebens Traldom，fom nounte
 mere tryfferde end legemlig Traflom．

14．Mer马．〇g ben $\mathfrak{F r u g t , ~ b i n ~ © i a l ~ h a b b e ~ l y i f ~ t i l , ~ e r ~ v e g e r ~ f r a ~ b i g , ~ o g ~}$ alt bet feebe og glimrenbe er weget fta big，og bu ftal ingentunbe finbe bet mere．

Jrettefattelfefor frandieri．－De fer nabnte ofrig＝ ter er ifflge Drbet i den oprindelige wefit＂hyiftige Frugter＂，og bi finder fer en $\mathfrak{F}$ orubigeffe om，at＂民larstidens leffe ©ager＂，til hois overorebne $\mathfrak{M y b e l f e}$ den oberdaadige $\mathfrak{F e l i g i o n s b e t i j e r t e r ~ f a t t e r ~ f i n ~} \mathbb{Z y f t}$ ， plubjefig fommer til at blibe fam berdvede．Dette er naturifgvis et $\mathfrak{B a r f}$ af $\mathfrak{y}$ ungershnben，fom igien er en $\mathfrak{F}$ dige aj den fierbe ©faals Wlage．（（Map．16：8．）Wi fan allerede nu tage $\mathfrak{B a r f e l}$ om denne $\mathfrak{D}$ De：


F denne $\mathfrak{F o r b i n d e l i f e ~ f a n ~ n i ~ n e p p e ~ u n d a d e ~ a t ~ f a f t e ~ e t ~ B l i t ~ p a a ~}$
 nomenter，der oberalt aabenbarer fig，da de faa tyoelig ignes at an＝ tude，at alle 刃aturens 彐eie er tomne illtede，og at Jorben feld Golder paa at blibe gammel，forend det endelige Dieblif er fommet， da den ganffe fal forgaa．நyor mange unaturlige §jiemipgelfer af
 af De fibfte faa 2 Iar bebirfet \＄Doelxagelfe paa forffellige Steder $\mathfrak{v g}$



 floben，Misfisifippifloden og andere ofloder $\mathfrak{i}$ Beiten，de poelaggende
 Sotten $\mathfrak{i}$ §ndien，©ptlinterne og §lodadgerne，Der borffeier Menne＝
 ubentet Gran！

15．Bers．We，font hattoler med bi引fe Jing，fom er blevent rige ved henbe， ffal faa langt borte af Frygt for genbes Pinfer og grabe og forge og fige： 16.

 ßigoom gaaet tilgrunde！17．Og alle Gtyrmanb og ben hele fob paa ©iti＝ bene og Spfolfene og jan mange，fom befarer 5avet，foblangt borte 18．og
 19．Sg be faftebe Stpo paa fine Sopeber og raabte gradende og forgenbe og fagbe：Be，ve，ben fore ©tab， $\mathfrak{i}$ bilfen alfe，fom har Setibe paa Sapet，blev berigebe af bens ßragt，thi i én Time er ben gaaet tilgrunde？


Babplon falder fom en Mtolleften faftet i Gavet.

De ugubeligesfolelfer. - Man fan let tarte fig (stul= den til denne altomfattende $\mathfrak{K l a g e}$, $\mathfrak{J a m r e n t} \mathfrak{o g}$ 刃eraab. Man tenfe fig blot, at Bulderne bolder Mentrefene Rival, at Floderite er bleben
 Menteffene med $\mathfrak{J l d}$, at $\mathfrak{b a n d e l e n ~ o r ~ f t a m i e t , ~ o g ~ a t ~ m a n ~ i f f e ~ t a n ~}$ fiøne fig las med Sølb eller Guld, faa befober man bizfelig iffe at undre fig ober, at de $i$ fin (Elendighed raaber og $\mathfrak{h y t e r}$, og at Styr= meend og Spfolf tager Del $\mathfrak{i}$ ben alminbelige Jammer. (Banffe all= Derledea er derimod de zollelfer, de hellige beboge af, fom kidmes = burbet pibere lyder:
 forbi (Gud har ubjprt ebers Ret imod dell. 21. Og en vatbig (fngel oploftebe en Sten fon ell for Midleiten og laftebe ben $i$ thavet og fagbe: Eaa fal Babglon, ben ftore 夭tad, nedtaftes med 5aft og ifte finbes̉ mere. 22. Dg



 mend var §yrfer paa Jorden, forbi wed bin \{rwibom alle Folfene et bleven bebaarebe. 24. $\operatorname{Og}$ i bent er krofeters og helliges $\mathfrak{B l o d}$ fumbet, og alle beres, fom er marbebe paa forben.
 opforores her til at frybe fig ober det fitore $\mathfrak{B a b u l}$ lon i dets $\mathfrak{F}$ falo,
 bens Balde og Graben bed den forite Opftambelfe.

Som en ftor Moleften fonfer Babolon for iffe mere at reife fig. De forffellige Sunfer og baandbarf, der i bens Mide or blebent poede og har tjent dens Begiaringer, ffal iffe poes mere. Den her= lige $\mathfrak{M}$ ufif, fon er bleben anbenot $i$ dens pragtfulde, men overflabiffe og tomme ©Gubstjenefte, Dor bort for beftandig. Man fatal iffe oftere blibe Bidne fil ben feftlige Blwode, fom naar Brubgom og Brud lededea frem foran $\mathfrak{M l t t e r e t .}$
 er noget, fom horer med til vore Dagea Spiritiane. ${ }^{\circ} \mathrm{Dg}$ i den er Brofeters og helliges Blod fumbet, og alle deres, fom er mirdede paa Jorben." Weraf tant piflutte, at Babylou har bacet til, fiden forite Gang en falft æeligion indførtes i Berden. I $\mathfrak{B a b y l}$ lon er ber hele Tiden igjentem funden Modfand mod (5ubs (5jerning, pg ber er $\mathfrak{G a n} \mathfrak{F}$ olf bleben forfulgt. Med $\mathfrak{y e n}\{\mathrm{n}$ til den fiofte Slegt Brobe fe Rap. 16: 6.


## 19． $1 k$ apitel．

 Len，fom fagde：falleluja！Saliggioreljen og effren og Frifen og Magten tit＝ Gorer §eerren，vor ©fub！5．Thi fanbe og retfurbige er hans Domme，thi gan Gar bomt ben fore Sfioge，fom forborbebe Yorben med itt 5oreri，og Gan har frevet fut Tjeneres Biod af henbe Saand．3．Og be fagbe anden Gang： Falleluja！○g henbes भng opitiger i al Evighed．

Som en Fortfottelfe af（fmnet i 18．Sap．giver Ypoftelen her ben Subelfang，be forldite hellige iftemmer til Seiergarperz $\mathfrak{S n d}, \mathfrak{i}$ Det $\$$ Dieblif de faar fe，hoor fulditandig det ftore Moditandiniftem mod Gud og hana fande Tilbedere er bleben boelagt，－Det Siftem， der indbefattedes $\mathfrak{i}$ den ftore $\mathfrak{B a b a l o n . ~ D e m u e ~ D o e l a g g e l f e ~ f i r d e r ~}$ Sted，og dente Sang innges i Forbindelfe med ßrifti andet Somme bed de tufinde $\mathfrak{A}$ are ßegntelfe．
§al（6bighed．－Dm Dette Sfriffted fan der fum reifeg et
 opitiger $\mathfrak{i} \mathfrak{a l}$（Enighed．Eigger fer ifte $\mathfrak{i}$ diaje Dro，at Sidelfen ftal bare evig？乌》an erimbre imidlertio，at dette er et laant UDtryf． For at faa en rigtig Spfatning deraf maa bi gaa tilbage til bets forfte $\mathfrak{U}$ nvendelfe og betragte bets Betndning i $\mathfrak{Y n v e n d e l f e n ~ p a a ~ v e d = ~}$ fommende Sted． $\mathcal{F}$（5i． 34 bil man finde Det UDtrnf，hoorfra $\mathfrak{j a a =}$ danne Talemaader fom narbarende fandinnligbiz er laante．Sandet GDom fremftilles her fom Gjenftand for en dis Doelregaelfe，og om dette $\mathfrak{L a n d}$ figes der，at dets Strpmme ffal forbander til Beg og det弓 Stpo til Soobel，pg at dets Zand fal bline til brcendende Beg， at det ifte ffal fluffeả Dag eller Rat，men Rogen deraf fan ftige op til enig Tid．Dette Drd ajælder，det maa alle indromme，et af to：
 bette Ramn. Men i beage Ziffrtoe or Det flart, at Eroene maa tages $i$ begranfet Betyoning. (Efter vor Mening trenfes her paa ben $\mathfrak{h e l e}$ Jord; thi Sapitlet begnaber med en Senventelfe til Jorden og dens fulde, Jorderiget og al deta Grode; og 5errens Brede figes at bare ober alle §eontigefoltene. Svadenten nu dette gixiber Jordens Doelceggelfe og \{ffiolfning bed $\mathfrak{B r i f t i}$ andet $\mathfrak{R}$ omme, eller Det gialder den renfende ßrand, fom bed (Enden af be tufinde $\mathfrak{A l a r}$ fat lutre den fra $\mathfrak{F}$ orbandelfen̉ Birfninger, maa Drbene $\mathfrak{i}$ begge Tiffalde tages $\mathfrak{i}$ begronfet $\mathfrak{B e t n o n t a g}$; tht efter alt dette fal en ny soro fremfan og vorbe De frelfter Sjem i al Ebighed. Dette UDtryt om en Rog, fom opftiger ebinbelig, bennttes tre Gange $\mathfrak{i}$ Bibelen, memlig forfte Gang i 51.34 om $\mathcal{E}$ andet Gom fom Billede paa Sorden, bernaft
 og faa endelig trebje Gang i indebrerende Sapitel om Det fore $\mathfrak{B a b n}=$
 punft og beffriber netop de famme Scener, nemlig Den 5 Delreggelfe, ber ftal hjemigge deme par jord, ramme $\mathfrak{D y r e t} \mathfrak{T i l f e d e r e}$ og til=
 andet $\mathfrak{\Omega} \mathrm{mmme}$.
4. Wers. $\bigcirc \mathfrak{g}$ be fire og type 9 eldite og be fire $\mathfrak{D y r}$ falbt ned og tilbab

 $\mathfrak{h a m}$, baabe be fraa og be ftore! 6. $\operatorname{Og}$ jeg $\mathfrak{h}$ prte fom en for Stares gipit og
 Thi Serren, (Gud, den Mrmegtige, Gar antaget Miget. 7. Sad os globe og fryde os og give ham 2eren! Thi \&ammets Bryllup er fommet, og bans Brub har berebt fig. 8. Og det blev henbe givet at iføre fig rent og fimmende tofteligt Qutlande ; thi bet foltelige Rinflabe er be helliges Pyber.
 tige, Faberen, far antaget Riget er Jnoholdet af dente Sang. San $\mathfrak{G e r f f e r}$ for narvarende og $\mathfrak{k a r} i \mathfrak{B i r f e l i g h e d e n ~ a l t i d ~ h e r f f e t , ~ o m e n d ~}$ Dontuen over ben ondee (Gjerning iffe er bleven umiddelfart bragt $i$ Hobvelfe; men mat regieter han ved aabent at legge fin Magt for Dagen bed luberfuelien af alle fine fiender.
 fommet, dg hans Brud har beredt fig." 5bem er Rammete Brud, og hoad er Bryluppet? En bid Marł aabmer fig fer for Tanfen, og ber er Stof til en fuldere libbitling, end det ligger i narbarende Bretiz ßlan at gibe. Bt mener fort og godt, at Qammeta §uftru
er bet nge Yerualem herobentil，noget fom mere fuldiftendig fes under det 21．Siapitef Zolfning．©ammets Brndup beftaur $\mathfrak{i}$ ，at Kan modtager og forenes med deme ভtad．Dg naar han gipr det， modager han den fom fit ßiges 5obedtad．Xitfaa modtager ban med den fit $\Re$ ige og fin $\mathfrak{F}$ ader $\mathfrak{D a b i d z} \mathfrak{z r o n e}$ ．Dette fan pazfende anfes fom det，der betegnes ded $\mathfrak{E a m m e t s} \mathfrak{B r b l u p}$ ．Ift der beo $\mathfrak{B r b l}=$ luppet ofte tales om Foreningen meltem Sixifus og hans $\mathfrak{f o t f}$ er fandt；men Lammets $\mathfrak{B r g I L}$ gibenfed，der bil finde ভted paa et beftemt ఇidjpuntt．Derjom（Gr＝ fleringen om，at Siriftus er Menighedens $\mathfrak{D}$ obed，Yigefom Manden er Sivindens（Ef．5：23），bevifer，at Menigfeden nu er $\mathcal{E a m m e t s} \mathfrak{B r u d}$ ， ba fand $\mathfrak{Z a m m e t} \mathfrak{B r g l L u p}$ Sted for lang Tid fiden．Dette tan imiblertio iffe baxe $\mathfrak{Z}$ ilfactpet iføfge nerbarende Efriftifed，fom hen＝
 Morint，at gan gabde trolodet dem med en Mand，§rifus．Dette gialder alle ombende．Men medens dette Billede andendes fom en Betegnelfe paa det そorkold，和ori de da ftilifede fig til ßriffus，for＝ Gord det fig ba jaa，at Rammets $\mathfrak{B r b y l u p}$ farbt Sted $\mathfrak{i}$ Sorint $\mathfrak{i}$ Baulus’ Dage，og at det faa fiden wedbarende er blepen feiret $i$ de henrunbne 1800 Mar？ydertigere Bemarfitinger on bette Emme opjatte til Betragtningen af 21．Sapitel．

Men $\mathfrak{o m} \mathfrak{n u}$ Staben er Bruben，funde man fpørge，fobrledes bet fan ba figek，at fant ßrub gar beredt fig． $\mathfrak{j o}$ ，iffoge Fetten til at tafe om livlofe Ting，fom om de var levende，og til＝ Legge dem bisfe $\mathfrak{y a m b l i n g e r . ~ © t ~ f l a a m b e ~ ( E t B e m p e l ~ h e r p a a ~ f a r ~ m a n ~}$
 Ledes en Etad tan iffre fig de belliges פhber．Sm man imidertio
 bilde were，indier man fitafs，hoorledee dette hanger fammen．－Wer tales nemlig om dens tallife forberligede Эnobaanere ifin fimmende Stcobedragt．Det bled givet hende o．f．b．§oad bled givet $\mathfrak{H e n d e}$ ？Dette forflares bed（5i． 54 og Gal．4：21－31．Den nine ßagta Stad faar mange flere Worn end den gamle，og dette er dens §erlighed og fornd．Dens herlige תlabedragt，om man faa maa fige，beftaar af de sharifarer af be forlpite og ubpoelige，fom bandrer gjernem bena gnlone Gader．

9．Bers．Og gan fagbe til mig：©ftriv：©alige er be，fom er falote til〔ammets ßrylups $\mathfrak{M a b b e r ! ~ D g ~ g a n ~ j a g b e ~ t i l ~ m i g : ~ D e t t e ~ e r ~ © u b s ~ f a n d e ~ D r b . ~}$ 10． $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}} \mathrm{jeg}$ falbt ned for $\mathfrak{g a n s}$ ঔobber for at tulbede gam，og gan fagbe til
mig：©ibr bet iffe！Jeg er bin Medtiener og bine Rrpbres̃，fom har Jefu Bionesbnrb．Tilbeb（5ub！Thi Sefu Bibuesborb er Wrofetiens gand．
$\mathfrak{B r y l f u p} n a b \operatorname{cren}$ ．－Mange Wentyoninger fil benne Mabber findea i det nhe Teftamente．Wer bentyoes dextil $\mathfrak{i}$ Signelfen
 24）；det er det Tibふpunft，paa hoilfet di faf fidde tilbords i（Guds Rige，naar pi fand belannes bed de retfardiges Spitandelfe（ $2 u f$ ． 14：12－15），— det æibspunft，paa buiffet bi ffal briffe af Bintrcets
 Marf． $14: 25$ ；Ruf． $22: 18$ ），－det Tidupuntt，paa gbilfet pi ffal abe og briffe bed hans Bord i hans Rige（ $\mathfrak{Z u f} .22: 30$ ），ba han vil binbe op om fig og gaa frem og tiene os．Suf．12：37． $\mathfrak{J a}$ ， falige er be，fom fommer til at vinde $\mathfrak{U n}$（nel i benne berlige Feft．
 honri nogle fones at fe Bevis for Menneffenes ßevidfthed i Dpoen． Det そreilgreb，faadante gior fig ffyldige $i$ ，ligger deri，at de antager， at Engelen ber viomer for Jobannes，at han er en af de gamle ßro＝ feter，ber er tommen tilbage for at tale med ham．Men den，giemem $\mathfrak{y}$ bem Mabenbaringen bled given Johanneß，faldes en（fngel，og $\mathfrak{E n g l e}$ er iffe afogdes $\mathfrak{U a n d e r}$ ．Den，ber menter，at be er，helder til Epiri＝ tifterne；thi dette er felve Grundoblden for deres $\mathcal{E c a r e}$ ．Men（Engelen figer flet ifte dette．⿹\zh26an figer fun，at han er $\Im 0 h a n m e{ }^{\prime}$＇Medtjener， Yigejom han habde varet hans Brpore Brojeternes Medtiener．J lidtryffet Medtiener ligger，at be alle ftod paa jamme fod fom Den fitore ©fuds Ijenere．Derfor funde §ohanne马 iffe med Rette til＝ bede ham．（Se Sap．1：1 om UDtryffet，＂hanz Engel＂．）

11．Bers．Og jeg faa §simlen oplabt，og fe，ent hoid 5 jeit，og ben，ber fab paa bett，falbes trufaft og fanboru，og ban bommer og friber med ॠetfar＝ bighed．12．Men haņ Dine var fim glbshue，og der var mange Sironer paa Gans $\mathfrak{y o v e d}:$ Gan Gavbe et \＃lamn frevet，fom ingen fienber，uben Gan felv， 13.

 fofteligt Yintlabe，15．og af yauß Mund ubgaar ber et ffarpt Svarb，for at Gan med bet feal flaa §ebnugerte；og ban fital regiere bem med Sernipir，og

 ફyerters §erre．17．Og jeg faa en（fugel fanende i Colen，og gan raabte med


 og cipbet af alfe，frie og Tralle og fmaa og fore！19．Og feg faa Diret og
 paa jeften, og mod hans 5xr. 20. Og Dyret blev grebet, og med det bent falfe झrofet, fom hadbe giort \{egnene for bets $\mathfrak{A a j n n}$, med huilfe han havde forfot bem, fom modtog $\mathfrak{D y}$ rets $\mathfrak{M a r f e}$, og fom tilbab bets Bilede; bi引fe to blep levenbe faftebe : glifpen, fom brander med Svovel. 21. Og be porige
 og alle $\mathfrak{F u g l e}$ blev mettebe af beres Ripo.
 nyt. Man fores her tilbage til Srift andet תomme, denne Bang fremftiflet bed en Briger, Der rider frem til Slag. 5borfor frem= fitiles han faaledes? Jo, forbi han ryffer frem til sirig for at møoe "Jordens Sionger og Deres Swere", og ved en faadan Reilighed fan
 er buppet $\mathfrak{i}$ Blod. ( $\mathfrak{D}$ et famme fan mant je beffrebet hos ffaias,

 fom $\mathfrak{A l v e l}$ dod tilfalder ham, faaledes fom der berettes i 2. Sal., der efter den populare Teologi faf tale om Berbens Smbendelfe. Men, vilde det iffe vare en ganfie beintoertig Beffribelfe af Raadens (Gjer=

 ßerjefar"? Ziden for den endelige $\mathfrak{A}$ abenbarelie ai (5udz Brede, da
 Gldpen finder Sted, er bed (5nden af de tufinde $\mathfrak{A l a r}$, fom beffrebet
 14:18-20 anvendes. Men de levende ugubeliges Doelwggelfe ved Begyndelfen af be tufinde $\mathfrak{H a r}$ bltber et Dptrin af ligntude $\mathfrak{A x t}$ fom det, der finder Sted bed (Enden af benne Meriode, fun i mindre Maaleftof. Derfor omtales iforeliggende Bera bande banz Bredes Berjefar og Jibjpen.

Sirifus har nu fluttet fin Mitlergjerning og ombyttet fin prex= ftelige Sileonting med et fongeligt Sledebon; thi Der ftaar jo firebet
 Werre. Dette ftemmer fuld wo med hans Bajen, fom Gan her op=
 bore indfredet en eller anden Slage Iitel. Syad menes der med en (Engel, fom ftaar $\mathfrak{i}$ Solen? 17. Bers. S Sap. 16:17 ftaar ber, at den fybende Sfaal bled ubgndt $\mathfrak{i}$ Luften, og Geraf orog bi ben Slut= ning, at denne fobende Blage vilde omfatte alle, efterfom $\mathfrak{L u f t e n}$ ind= $\mathfrak{h y l l e r}$ den hele jord. San bi iffe ber anvende ben famme $\mathfrak{I o f f}=$
ningaregel og flutte og til, at Dette, at Engelen ftana $\mathfrak{i}$ Solen og derfra raaber til alle Simlens ougle, at be fal fomme og forfamles til ben ftore (Subs Mader, vil fige bet famme jom, at deme $\mathbb{R}$ und= giprelfe fáal ubgaa til alle Steber, yoor Solens Straater treffer bor Jord? Dg ફimlens fugle bil lyde ßpiten og matte fig med Kipoet
 de hellige er med fil \&ammetz Bryllupanaber, bliber de ugubelige Fobe for ほimlens fugle.

Daret og Den faffe ßrofet gribej. Dear faffe Frofet er den,
 $\mathfrak{i}$ et $\mathfrak{o g}$ alt falder fammen med Duret med de to Sorn i 13 . Sap., $\mathfrak{h b e m}$ famme ©jerning tillogges og det i famme §enfigt. Wt diāfe taftes ledende i Jlipen bifer, at nemate Magter iffe vil falde bort og blibe efterfulgt af andre; men at be enomu bil vare lebende Magter ved §ixifi andet $\mathfrak{F o m m e}$.

Badedammet har lange optraadt paa Sfueplabjen og er fommet nar Slutningen paa fin Qabebane. Sg detz Undergang er thbelig forubfagt $i$ andre Brofetier end bemue, fornemmelig in $\mathfrak{D a n}$. $7: 11$, goor Frofeten figer, at han ja, indtil ©yret bleb brabt og bets $\mathfrak{F r o p}$ overgivet til at opbrembes med $\mathfrak{S}(\mathrm{d}$. Sg dette fultgte frata efter, at han habde hort be ftore Drb, fom פornet talte, fotife Dro
 hed bed det ftore Rixfemode i 1870. Deme Magt maa deefor itcerft narme fig Gnden paa fin Zabebant. Men den naar iffe jin Under= gang for bed תrifti תomme; thi da er Det, den fafteß i Slipøen.

Den anden Magt, bet tohornede $\mathfrak{D r r}$, der gaar fammen med Den, fer bi nu ifard med at naa §oidepunftet af det Barf, den faf udfare, forend ogian den faftes lebende $\mathfrak{i}$ Glofoen. 5oor gribende er Da $\mathfrak{i f f e}$ Dent Tante, at $\mathfrak{b i}$ nu fer for og to $^{2}$ Magter, begge (Sjenftand for profetifí Smtale, der efter alle Bebifer at domme normer fig (Enden paa fin giftorie, men fom oog iffe ffal ophore at birfe, før= end berren aabenbares $i$ al fin berlighed.

Det fremgaar af 21. Wers, at ber er en Meft tilober, fom iffe regnes med til Duret eller den fatfee Frofet. De ifjeffaaes ded $\mathfrak{h a n s}$ Sbaro, fom fibder paa 5eften, og dette Sbard ubgaar af $\mathfrak{h a n s}$ Pund. Dette Sbcro er utbibliomt Det jamme, Der andetiteds
 Ferren fal drabe de ugudelige, naar han tommer og obertager fit Rige. (fi. 11:4; 2 The


## 20．Tkapitel．

1．Bers．$\bigcirc g$ jeg jáa en Engel fare ned fra おimlen， fom havde Mfgrundens Nogle og en for laxte i fint 5aand． 2．Sg ban greb Tragen，ben gantle Slange，fom er Tjeve＝ len og Satan，og bandt ham for tujinbe 2 ar 3．og faftede Gam i Mfgrunden og tilluffebe og forjeglebe over ham，for at han iffe mere ffulbe foripre golfene，indtil be tuitibe gar var fulbende；og efter ben Tio bør bet ham at løjes en liben Tib．

Den Tildragelfe，hoormed ncerbarende Sapitel begunder，fynes i tidarigtig Drben at folge efter foregaaende ßapitelz Begibenheder． De Spørgsimaal，fom her opftan，er：Syem er Den Engel，fom farer ned fra Simlen？Wnad er den Mogle og den Sanfe，han har ifin⿹aand？⿹bad er $\mathfrak{A f g r u n d e n}$ ？ $\operatorname{Og}$ gad bil det fige，at Satan bindez for tufinde $\mathfrak{A l a r}$ ？

1．Gngelen．－（Er bente Engel Sirifuß，fom entelte anta＝ ger？刃ei，wienfonlig iffe．（Et tlart $\mathfrak{E n z}$ ffinuer fra ben gamle for＝ billeditge Gubstienefte lige ned over Dette Sfriftited．Sriftus er
 Breften paa Forioning bangen to $\mathfrak{F u f f e}$ og faftede $\mathfrak{Z o d}$ meflem dem， en 800 for $\mathfrak{y e r r e n}$ ，og en $20 d$ for $\mathfrak{M j a j e l}$ ．Dernceft bled den But， $\mathfrak{p a}$ hotlfen §errens $\mathfrak{Q d D}$ fald，flagtet，og Dens Blod bled baaret ind i §elligoommen til at giøre Forligelie for Jwraele Born，yoorpaa Folleta Snnder befjendtes ober den andens jobed，Syndebuffen，der faa blep fenot wo $\mathfrak{i}$ Drtemen，d．v．f．paa et ubeboet Sled，bed en

Dertil farlig ubjet ßerfon．Sigefom nu Sriftus er den nye $\mathfrak{y} u$ hold $=$
 vi her bil paapege nogle，at Satan er Den bed oforbilledet betegnede modbilledlige Syndebut．

1）Det hebraiffe Dro „2tjafel＂fortlares af Bibelonerjotterme $i$ en⿹勹amartning unber 3 Mof．16：8 at bare＂Den onde $\mathfrak{H a n d}{ }^{\prime}$ ．Sm dette Bers bem风erter jenk i jit $\mathfrak{B} \mathfrak{L} \mathfrak{f}$ Comprehensive Commentary： „X1afel．Se forftiellige Meninger hoz Bodart．Spencer mener efter
 $\mathfrak{p a a} \mathfrak{D j} \propto \mathfrak{b e l e n ; ~ j a m i e d e s ~ d g i a a ~ \Re o p e n m i t l l e r , ~ t i l ~ h b e m ~ S a p e r e n ~}$ hendifes．Surifi：Azzail，（Engelen（den ftrerfe），fom giprde Spror．＂ Wer peges da aabenbart paa $\mathfrak{D} j \propto$ belen．Saalebes har man da $i$ to Slofprog en $\mathfrak{B e f t e m m e l f e ~ a f , ~ h o a d ~ d e r ~ l i g g e r ~} \mathfrak{i}$ Sfriftuotryftet，og til Stotte for famme de friftneg aldfe Spfatning，at Syndebuffen ex et Forbillede paa Satan．
$\Im$ fit $\mathfrak{B a r f}$ Redeemer and Redeemed figer Bredfer，S．67，68： ， $\mathfrak{D}$ and ber tiener til at Geftnrfe bette er，at de celdite Dmffribninger
 （Sjengivelfe og Dverfattelferne bed Sufelos og Jonathan vilde bisife＝ lig habe oberfat Det，ifalo det iffe bar et Egemnabn．Septuaginta， den aldite graffe（Sjengivelfe，overfatte Sroet med á $\pi о \pi$ оитайos（apo－ pompaios），et Drd，der af Græferne andendtes om en ond © der undertion lod fig ftiffe tiffreds ded Difinger．（Endon en Beftnr＝ felfe findes t （Enofs $\mathfrak{B o g}$ ，hoor Mabnet Mfaliel，pieninnlig en $\mathfrak{F}$ or＝ brangning af Drbet Mfajel，tillaggea en af de falone Engle，noget， ber faaledes flarlig vifer §poernes raadende Dpfatning paa den Tio．
 fom Mapn paa ben onde \｛and．Foruben disfe Bevifer finder man ogian en Stptte $\mathfrak{i}$ det ipoiffe $\mathfrak{B a r f}$ Zohar og hos be fabaliftiffe og rabbinfle forfattere．Disfe nawner，at der gif det Drdiprog blandt §oberne：„En（Gabe til Sammael paa forfoningsbagen．＂Derfor
 noget Dffer，men at det fun gibreß，forbi ©ud fan gar befalet．
 Mening er gaapt pber fra den jobiffe §irfe til ben cildfe friftne． Drigenez var ben lardefte blandt Sirfefadrene，og hanz Bibnezbyrd er paalideiigt $\mathfrak{i}$ en Sag fom bemme，fobor det angaar Betponingen af et hebraifl Drd．Wan figer：＂Den，fom $\mathfrak{i}$ Septuaginta $\mathfrak{F a l d e s}$ apo－ vompaios dy paa ظebraiff $\mathfrak{a j a j e l}$ ，er ingen anden end Djabelen．＂
， $\mathfrak{J}$ Betragtning altjaa aj be $\mathfrak{B a n f f e l i g h e d e r , ~ b e r ~ b i l l d e ~} \ddagger$ かlge nted nogen anden Betyoning af 5 roet，og bet mere end tilftrafteltge $\mathfrak{B i b}=$ ne马bnrd for ben hrobdede Spfatning forfifrer 5engitenberg med fuld Doerbebianting，at $\mathfrak{A j a j e l}$ iffe fan vare noget andet end et andet Mabn pan Satan．＂

2）（Ffter Den almindelige Dpfatning af Drdet scapegoat（ $\{0 m$ bruges i den engelffe Soericettelfe）－Smndebuf－anvendes det pm den，hoem Æetfardighedens atm har rammet；og medens Det frider mod vore famtlige $\mathfrak{B e g r e b e r ~ o m ~ S i r i f t i ~ S a r a f t e r ~ o g ~ 5 e r f i g h e d ~ a t ~ a n = ~}$ vende dette lubtryt om ham，maa det derimod forefomme alle og en＝ $\mathfrak{b}$ ber fom en meget pabfende Betegnelfe paa Dipebelen，der i Sfriften
 lial，Dragen，Fienden，den phde Mand，Rqgnens Faber，Mandọra＝


3）Bor tredje Grund for anførte ßaaftand er Den meget ibine＝ faldente Maade，Goorpaa den femmer overens med，haad der flal fee i Forbindelfe med den himmelfe ફelligonms Menfelfe，fandiot bette $\mathfrak{a}$ bentares for og $\mathfrak{i}$ Sandhedent Sfrifter．
§ jorbilledet fer bi a）Svertrceberens Synd oberfart paa Sffer＝ Duret；b）famme Sund formedelft den forrettende $\mathfrak{F t a f t}$ og Dfferblo det indbaaret $\mathfrak{i}$ ⿹elligommen；c）den tiende Dag $\mathfrak{i}$ den juvende Maaned fer bi Brajten med Sindofrets $\mathfrak{B l o d}$ for Folfet borttage al bereß Symo af helligbommen og lagge ben paa Snndebuffens soved og d） $\mathfrak{B u f f e n}$ bare ben bort til et ubeboet $\mathfrak{Z a n d}$ ． 3 Moj．1：1－4；4： $3-6 ; 16$ ：5－10，15，16，20－22．

Soarende til diaje Begibenheder i forbilledet jer vi $\mathfrak{i}$ Mobbille＝ det a）Det ftore Dffer for Berden paa（Golgatha；b）alle beres Synder， fom bentter fig af Srift ubgybte Blode fortjentefe bed Irven paa
 rer ben praftelige ⿹anding，paaberaabende fig fit eget $\mathfrak{B l o d} ;$ c） $\mathfrak{o g}$ naar faa Sriftus，bet fande Tabernafels Ijenter（5eb．8：2），har endt fin proftelige（Sjerning，tager han fit zolle Smmer ub af jellig＝ Dommert og lagger dem paa beres 〇phadmande 5obed，Djobelen， den modrilledlige Snndebuf，og d）Djabelen fendeg faa med dem ud $t$ et ubeboet Rand．

Dette tror $\mathfrak{b i}$ netop er det，fom beffinibes i foreliggende Bers． Tjeneften $\mathfrak{i}$ Selligoommen er paa den ber betegnede $\mathfrak{L i D}$ affluttet． Sitifut logger paa Diobelens §oved de Synder，fom er hleben ober＝ forte til Selligommen og iffe mere tilregne be bellige，og Djebelen

โendes bort, iffe bed Ypperfteproftens 5aand, men ifglge farbillebet forbum ded en anden til et Sted, fom her faibez Mfgrunden. ©Der= for er dente (Engel iffe Sitifus. Mere fulditendig fremftilues Dette Emme $\mathfrak{i}$ Barfet Looking unto Jesus; or Christ in Type and Antitype.
 Orb ffal tage i bogftabelig Betuoning. Snarere benntteß de her bare fom Sinbbilleder paa den Magt og Mandighed, hoormed Engelen er betladt bed benme Reilighed.
3. $\mathfrak{A f g r u n d e n . ~ - ~ D e t ~ o p r i n d e f i g e ~ D r o ~ b e t e g n e r ~ e t ~ b u m b l a i t , ~}$ umandeligt $\mathfrak{D y b}$. Dets Brug innes at betegne, at man derbed tanfer paa et marft, øoe, Dodens Sted. Saflede弓 anvendez det $\mathfrak{i}$ 2ab. 9:

 $\mathfrak{h e r}$, er $1 \mathfrak{M o f}$. 1: 2: "Der bar Mørfe obenober $\mathfrak{U f g r u m D e n . " ~} \mathfrak{D e t}$ Dro, fom ber oberiattes afgrunden, er bet famme Drb, fom be= nottes paa narbarende Sted. Fu bed bi imidertio afle, giad Drdet $\mathfrak{A} f \mathrm{grund}$ paa hint Sted bil fige. Det annendes der om Jordent $\mathfrak{i}$ Dens formldife, faotiffe sifftand, og det maa betpde ndiagtig det famme her $\mathfrak{t}$ gav. 20:3. Baa bette Tibpunft er Jorben, maa man $\mathfrak{G u f f e}$, et uhbre Dponingehus, et Sted for Dod og Doeleeggelfe.
 fjernede fra fin ßlada; Det ftore Jorofficelv har ftnrtet Mermeffene马 magtigfte $\mathfrak{B r e r f e r} \mathfrak{i}$ (5nus; de fov finfte Plager har fat jine poelceg= gembe Spor nueralt; den brendende (Bfans ved Mennefens Spna Somme har bibraget til ben almtnoelige Doelceggelfe; de ugudelige er
 blegnente fintiler ligger ubegrabede, fpredte og ubegredte fra den ene (Ende af Jorben til den anden. Saaledea er Gorden bleben tom og poe og dens Sfiffelfe forbendt. (Fi. 24: 1. Sanledes lommer ben atter toetmindfe tildels $\mathfrak{i}$ den famme Tilftand af forbirring $\mathfrak{o g}$ Siaoz, foori den pprindelig bar. (Se jer. 4: 19-26, forlig 23. $\mathfrak{B e r}$.) $\mathfrak{D g} \mathfrak{h b t l f e t ~ b e d r e ~ l l o t r y f ~ f u n d e ~ d e r ~ b e l ~ b r u g e s ~ t i l ~ a t ~ b e f f r i b e ~}$ Jorben, faaledeß fom ben rufler frem paa fin Bane, mørf og øoe i
 lang de holdes indeftrengt midt blandt denne DDelkeggelfe, forn hane egne 5 gnder indirefte har fornoidt, uben at fume fly bort fra fin jammerfulde Boltg, uben i ringefte $\mathfrak{M i o n}$ at fumte gienoprette, $\mathfrak{h b a d}$ Der er forboldt.

Satanbindew．－Bi bed godt，at fal Satan birfe，maa han have nogen at paabirfe，ellers tan han intet wbrette．Men i de tufinbe $\mathfrak{A l a r}$ ，han holdez bunden til benne Gorb，er alle be hellige $\mathfrak{i}$ Gimlen ubenfor hanz friftelfers 丹affevibde og alle de ugubelige $\mathfrak{i}$ fin Grab ubenfor hans baarende Mang．Syan or affíaaret fra at virte $\mathfrak{o g}$ hanote fom ellers，idet gan mu ubelutfende er genvift til denme Sord；og faaledes er han bunden，idet han er bomt til hele denne lange $\mathfrak{T i d}$ haablgft intet at fumne ubrette，－noget，der maa bere en Straffedom ftrengere ent ftreng for en Sjal，der fom hans i be forfoumone 6000 ） $\mathfrak{Z a r}$ jaa flittig har giort alt for at bebrage Berben．
（Efter huad der er fremftillet，wil Dette，at Satan＂bindes＂，blot fige，at de，ban virfede paa，ftilles ubenfor hans $\mathfrak{F c f f f e n i b d e , ~ o g ~ d e t , ~}$ at ban＂Iples＂，vil fige，at bi弓je paann bed en Dpitandelfe fommer i en Stilling，i gbillen han atter fan poe fin Jndflybelfe ober dem． Sver bemte Fortlaring gior da enfelte fig Infige，idet be figer，at bi har taget feil af Berfonerne og har butbet be ugubelige，iffe Djebe＝ len．Dog，hoor pfte borer bi iffe $\mathfrak{i}$ Ribets daglige Sandel og Ban＝ del llotryt fom diafe：Beien var fuldftrendig ftongt for mig；mine
 ter faabante $\mathfrak{l d}$ trnf？Bar bogftadelig talt en ubberftigelig $\mathfrak{y t m b r i n g}$ lagt i den Bei，bi bandrede；effer bar bure Soander bogitabelig bundme med Meb eller Tauge？3lei，men fimpelthen at flere Smftendigheder tilfammen giorde bet umuligt for os at ubrette noget．Metop paa famme Maade her．Syorfor bif man da iffe indromme $\mathfrak{B i b e l e n ~ d e n ~}$ famme $\mathfrak{I}$ alefrifed，fom man i Ribets almindelige $D_{\text {mgiængelfe uben }}$ Spbrgảmal og woen Spot indrommer fine Mebmenneffer？Men hoad mere ex，her foregan en ftor Begranening af Satans Balde， og man fan goot fige，at han jaaledes bindes．⿹an har iffe lon＝ gere $\mathfrak{M a g}$ til at oberffride $\mathfrak{R u m m e t}$ og beipge andre $\mathfrak{B e r D e n e r}$ ，er derimod ligejom Mennefet indficentet til denne Jorb，fom $\mathfrak{h a n}$ alorig mere forlaber．Det Sted，hbor han har foraarjaget faa megen SDbe＝ laggelfe，bliber nu hans ftumle Fongiel，indtil han bed Slutningen af be tufinde $\mathfrak{H a r}$ ledes ud til Fetterftedet．

4．ऊers． $\mathfrak{O g}$ jeg faa Troner，og be fatte fig paa bem，og bet blev bem givet at bolbe Dom；og jeg fan beres Sjate，jom var halshuggebe for sefu
 elfer bet弓 Billebe og iffe modtaget Martet $\mathfrak{i}$ fin ßanbe og paafin Saanb，og be bley levente og regietebe med frifug be tufinbe $\mathfrak{A l a r}$ ．5．Men be qurige bobe
bled iffe levenbe igien, indtil be tufinbe Mar var fulbente. Tette er ben forite Opftanbelfe. 6. Salig og bellig er ben, fom har Del i ben forite Opitanbelic; over bisje har ben anben Dob ifte Magt, men be fal ware (Hubs og Rriti Prafter gg regiere med ham itufinde Mar.

De helliges Dphoielfe. — Fra Djowelen i hant marle Fangiel kenleder mu Johames bor Sputcertiombed paa de hellige i Seier og Serlighed, - de hellige, fom regjerer med Friftus, og fom har faaet i Dpgabe at affige Straffen ober be ugubelige efter Deres (Sjerninger. $\mathcal{F}$ Denne alminuelige Forjaming finder da Johan= nea to filagier, fom freritg fortjener Spmertiomiged, nemlig Mar= tarerne, de, der for Jefu Bidneaburdz Sfyld ba: bleven halshuggede, fant be, der iffe havde tifbedet Duret og Deth Biflede. Diaje fiofte, Der iffe vil tage Dyreta Marte og tilbede dets Biflede, er naturliguiz Dem, fom horer og ablyder det tredje Budffab i Mab. 14; ment bet er iffe bem, ber er bleben halahuggede for Jefu Bionesburde Efnlo, noget, de gjerne bilde faa of til at tro, fom paaftaar, at den fiofte Slagt af be bellige alle fal blive ibjelflagne.

For at iffe nogen ffal fumme fige, at llotryffet "og dem, fom iffe havde tilbedet $\mathfrak{D y r e t}{ }^{\prime \prime}$, maa indbefatte ⿹ebninger og Syndere $i$ Millinndia, fom iffe yar tilbedet Wuret, og at de fal regjere tufinde $\mathfrak{M a r}$, uffer bi at benlede Spmortjomheden paa, at foregaaende $\mathfrak{B a}=$ pitel ubtrnffelig nabner, at afle de ugubelige bar bleven ifjelflagne, og at Dobens Segl for tufinde Mar bar bleben fat paa dem, foa at Johannes fun bar for Die de retfordige Sfare, fom har Del i den forite Spitandelie.

For at fomme bort fra Saren om to Spftandelfer er ber nogle, fom paajtaar, at Drdene: "Men be purige bobe bled iffe lebende igjen, indtil be tufinde Mar war fuldende," er en Tilfoielfe, der iffe findee $\mathfrak{i}$ Sriginalen og berfor ex uagte. Seld om det var jaa, vibe man Derbed tife lumne moobedife det, Der heri er Sovedjagent: at de retfer= Dige dobe opfaar for fig felb $i$, goad ber faldez, "Dell forfte Spitan= Delfe", og at Der er en anden Spftandelfe tufinde $\mathfrak{N a r}$ derefter, govi alle be ugubelige opfaar af Graven. Men Baaftanden er iffe jand. Mul Sagfandiges Bioneßburd er imod det. Srome er pgiaa taget med i be rebiberede Sberfettelfer.
 tgjen, inotil be tufinde $\mathfrak{H a r}$ var fuldendte." Sobad mant end fan fige berimod, fan bel intet Sro tydeligere gootgiøre to Spftandelier, den forfte, be retfardiges, bed de tufinde Mara Begnndelfe, den anden,
de ugudeliges，bed famme $\mathfrak{L i d} \mathfrak{z r u m}$（5nde．Sber dem，fom bar $\mathfrak{D e l}$ i den forfte Spftandelfe，faar den anden Dod ingen Magt；de fan ffadeablafe gaa igjemem（Elementer，ber pdelagger be ugubelige fom
 14，15）；de fan gaa ud og fe paa de Dpde Sroppe af Mandene，fom giorbe Deertrabelfe imod நerren，naar den uubfluffelige $\Im^{10} \mathrm{gg}$ Srmen，der iffe dor，tærer paa Dem．（5i．66：24．Forffiellen mellem be retfordige og ugubelige $i$ denne bempende fer man igjen beri，at Sud paa famme Tid or fit $\mathfrak{F o l f a}$ Sol og Stiold，fom lian for be ugubelige er en fortærende Sib．

De ugubelige opftana til $\mathfrak{Z i b}$ ．－De ugudelige，ber opitaar ved Endell af de tufinde $\mathfrak{M a r}$ ，leber igien ligeja birfeltg，fom be engang har lebet paa Jorden．Yt nagte bette bilide bare at giøre Bold paa narbarende Sfriftfted．Dog ned di iffe，under hoilfe legem＝ fige $\mathfrak{B i f f a a r}$ de ffal opitaa；derom beder det almindeligniz，at hbad bi ubilfaarlig har tabt i $\mathfrak{A b}$ am，faar bi ubilfaarlig igjen i firifuß． Med ふ̌eminn til de legemlige Bilfaar bør dette fanhombe dog iffe tages i ubegranjet Mening；thi vi Gar med beninn til $\mathfrak{B y g n i n g}$ og Sibsfraft lidt fore $\mathfrak{z a b}$ ，og diafe behoner iffe at erftatte弓 de ugude＝ lige．Sfald de atter fommer til at binde det（Sjemnmintitnilfaar med Æenign paa \＆egeme og Yand，hoori de lebede $\mathfrak{i}$ fin Wrobelfes Tid，bil da iffe bette bare not til at gipre det muligt for dem med


7．Bers̄．Og naar be tujiinbe $\mathfrak{H a r}$ er fulbendte，ffal ©atan lifies af iit
 （Sog og Magog，for at famle bem til Strib；beres $\mathbb{T} a l$ er fom Sjavet弓 Sand． 9．Og de brog frem over Yorbens vide flabe og omringede be belliges keir og den effede ©tab． $\mathrm{Og}_{\mathrm{g}} \mathfrak{I l d}$ falbt ned af §imlen fra（sud og fortarede bem．



De ugudeligez fortabelfe．－Bed de tufinde Marß Slutning fommer den hellige Stad，det ane Jerufalem，hoor de hel＝ lige $\mathfrak{i}$ denne Sid far boet $\mathfrak{i} \mathfrak{j i m l e n}$ ，ned og tager $\mathfrak{P l a b}$ paa jorden og blider de hellige seir，om boilfen be opitanone ugudelige famler fig tallaje fom Savets Sand．Diavelen bedrager dem og faar dem faaledeg til at raffe frem til bente Samp，faar dem til at begnnde en formaftelig Sirig mod den hellige Stad i Forbentning om at binde en eller anden Frorbel bed Sampen mod be hellige．Satan faar bem utviolfomt til at tro，at de har Magt til at overvinde be hellige，tage

Deres Stad fra dem og bedbfivende eie Yorbent. Men Jid falder ned fra ⿹imlen fra (hud og fortarer dem. Det Sro, fom her giengives fortcerer, indommer $\mathfrak{P r o f}$. Stuart er „intenfint", med andre Srd betegner: "Qde op, oplifuge, fan at derit ligger en fulotitendig Uornd= delfe". (Se Wudfons Cbrist our Life, S. 146.) Tette er Det Iida= puntt, da de ugudelige fal poelogges, Da Elementerne fal fomme i Brand og oplpjez, og Jorden og alt, foad der er paa dent, fal op= brandes. 2 Set. 3: 7-10. § Syfet af diafe Sfriftiteder fon bi fe, $\mathfrak{h b o r l e d e s ~ d e ~ u g u d e l i g e ~ f a a r ~ B e t a l i n g ~ p a a ~ J o r d e n ~ ( 5 r d i p . ~ 1 1 : 3 1 ) ; ~}$ bt $\mathfrak{E a n}$ ogian fe, at Deme Wetaling iffe er et evigt $\mathfrak{Z i d} \mathfrak{t}$ ( flendighed, men en "futoftendig lloryddelfe", en grundig og fuiditembig DDelog= gelfe.

De ugudelige betrederaldrigden nye Jord. To Synamaaber fortjener fer bor Spmartiombed iforbigaaende. Den forfte er, at Jorben fornnes ded §rift andet Somme og bltuer de helliges $\mathfrak{B o l i g}$ i be tufinde $\mathfrak{Z a r}$, ben anden, at naar Sirifus fom= mer anden Gang, han da opretter fit æige i Walceftina og famment med fine bellige ubforer en Erobringens Gjerning ligeoberfor alle de
 endelig umberlwgger fig dem.
(En blandt mange snovendinger mod forfte Wiffueffe er, at den lader de ugubelige bed fin Spitandelfe med Direwelen til zprer famle fig og med fine banfellige Fpoder betrabe den remfode, beflige Gord, medens de hellige, fom $\mathfrak{i}$ tufinde $\mathfrak{H}$ ar har hant den i (fie, maa bige og flagte ind $\mathfrak{i}$ Staden. Bi fan nemlig itfe tro, at de belliges $\mathfrak{U r v e l o d}$ nogenfinde bil blive fanledes bejnittet, med andre Drd, at den fornnede Gorda bafre Sletter nogenfinde nil blive befudede bed de gjenopoafte ugudeliges formaftelige Irin; thi foruben bette, at det bilde fnnes haift upasfende, findes der iffe noget Sfriftited, foori man fan finde Strtte for en faadan Smamande.
$\mathfrak{M e d}$ §eminn til den anden Synsmaade er der bland dens mange Urimeligheder Den, at fifant §riftus og hans hellige gar erobret §or= den $\mathfrak{i}$ de tufinde $\mathfrak{A a r}$, faar bed Enden af denne Tio de ugudelige alligevel Soerband og tager Deres Sandomraade fra dem. Sufinde $\mathfrak{U}$ are $\mathfrak{A r b e i d e ~ e r ~ f p i l o t , ~ o g ~ b e ~ g e f l i g e ~ m a a ~ m e d ~ S t a m ~ t r a f f e ~ f i g ~ t i l = ~}$ Gage til fin Stad for at finde $\mathfrak{E y}$, medent de voerlader Sorden $\mathfrak{i}$ fine Fienders ubeftridte Befiodelfe. De, yer onffer Det, fan jo brybe fit §obed med at foripge paa at bringe flige Teorter马 Meningald og Urimeligheder i inobnrdes Derensftemmelfe og foge at hente Iroft
af fan toibliomme llofigter；bi for vor Del foretratfer en bebre $\mathfrak{B e}=$ Ptioftigelfe og et lafere $\mathfrak{w a a b}$ ．
 Teorier findez der en vaffer Samftemmighed i den Synsmande，di holder paa，nemlig at de heflige er hoz friftus i simlen be tujinde Nar，medens Jorden ligger ple；at de hellige og Staden bed（Fnden af Den Iid figtter herned，og De ugudelige bpoe opftaar og famler fig til Samp mod den；at de ugudelige fer faar fin $\mathfrak{D o m}$ ；pg at ber efter ben renfende $\mathfrak{J l}$ ，fom fortarer Dem，fremfommer en $\mathfrak{n y} \mathfrak{j i m m e l}$ og en my Jord，der bliber de retfarbiges Bojted $\mathfrak{i}$ al Entghed．
$\mathfrak{b d e m}$ der fial bines．－Mf 10．Bers har entelte facet ud， at $\mathfrak{D}$ jobelen alene fulde pines $\mathfrak{D a g}$ og Nat；men $\mathfrak{B e r f e t s} \mathfrak{B i b n e s b a r d}$ frreffer fig bidere．Berbet＂ffal pine马＂ftaar i Flertal og ftem＝ mer med Whret og Den faffe ßrofet，hoorimod det bilde ftaa $\mathfrak{i}$ Ental， om det angif Diœbelen alene．Man logge Marfe til，at Erbet＂bar＂er indfudt i llotryffet：＂fobor $\mathfrak{D b r e t}$ og Den fafffe ßrofet bar．＂Fettere funde man indfinde Srbene＂bar faftede＂，foarende til，hoad der netop i Forbeien jagdes om $\mathfrak{D i} \propto$ belen．I jaa Fald bil DrDene fom＝ me til at inde fanledes：${ }^{\circ} \mathfrak{D g}$ Dicepelen ．．．bled taftet $\mathfrak{i}$ Spen af
 bleb Duret og Den falffe ßrofet faftede og tilintetgionte bed de 1000 $\mathfrak{H a r 马}$ Begnndelfe．Yaf．19：20．De，fom tiliammen ubgjorbe de Samfund，der betegnes ded di弓eқ Mabne，opitaar nu i den anden
 Der $\mathfrak{M a b n e n e}$（Giog og Magog．

Sldjen．－Mogen funde fanffe onffe en Forflaring ober，㖪ad Slofpen er for noget．תunde man iffe fort og goot betegne den fom Sindbillede paa alt det，hoorbed（Bud afilutter fin Strio med de levende ugudelige ped de 1000 Alars Begnndelfe og med alle de ugudeliges Socrfarer bed famme Tiḑrums Ende？Egentlig Fid fommer natur＝ liguis til hovedjagelig at anvendee herved．Dog fan vi beore beffrive Birfningerne end felve siben．Bed תrift undet Somme er den de Jlosluer，boori bor seerre J̌ejus aabenbarer fia；Den er hane Munde $\mathfrak{Y}$ ande og hans 5erfigheds Mabenbarelie，hoorved Syudens Menneffe ffal fortares；Den er Den Sld，hoori Det ftore $\mathfrak{B a b j l o n}$ ffal ophran＝
 brander fom Sonen（Mal．4：1）；nen er den Brand，foori Element＝ terue pg §orden ffal opløfez，og hoori alt，hoad der er paa ben， ffal ophrandes（ 2 Set．3：7，10）；den er Det Branofted，fom alt er
$\qquad$


Den underiøgende Dom.
", Retten blev fat, og Bqger blev opladte." Dan. $2: 10$.
beredt „for Songen" (Dicuelen og hans (Engle, Matt. 25: 41), Dubt
 lig en Soobelfram, ternder det i Brand". Ef. 30:33. Den er den
 tryffet „pimes $\mathfrak{D a g}$ og $\mathfrak{M a t}$ i al (Enighed", fe Map. 14: 11.)
11. Bers. Og jeg faa en ftor, buid Zrone, og hant, fom fao paa ben, for Guis 2aign jorben og §imifn flyede, og der blev iffe funbet Sted for bem.


 det gav tilbage be bobe, fom dar i det, og ₹øben og Selvede gav tilbage be bobe, fom oar i bem; og be bleo bomte, enfuer efter fine ©jiernuger. 14. Dg



Med 11. Wers forer Johamez frem for oz en anden Scene, der ffal fues i forbindelfe med de ugudeliges endelige Dom, idet han neebner ben fore hbide Dommens Trone, foran hoilfen be es famlede for at hare den ffraffelige Sjendelfe, at de er forbomte og fal dø. For ham, fom fibder paa Tronen, vil Jorden og $\mathfrak{y}$ imfert fll, faa der iffe bliber fundet Sted for dem. (5t $\$$ Dieblits Betragtriug over, hoilfe §orambringer, ber da maa finde Sted paa Jorden, vil bare nok til at vife ob Betyoningen af diafe Dro. Det er Den Ecene, Weter beffri= ber, naar han taler om "De ugudelige Menneffers fordervelies Dag", naar "Elementerne fal fomme $\mathfrak{i} \mathfrak{B r a n t}$ og oplgfes". 2 Set. 3: 7-10. Staden er da beliggende paa Jorden, men dens (Grumboold, hoorpaa Den hotier, vil naturlignis iffe roffes af de $\bigcirc$ mbaltninger, der matte finde Sted i Jorden under den. Jid fabder ned af $\mathfrak{j}$ imlen fra Gud.
æor det forite: alt, hoad der er paa Jorden, ffal ophrcendes̆; ag ped de giftige Cbasarter, der ftrommer frem, og af det ftore Ffammebno Graadighed bliber be ugudelige brabt. Dette er Gefemas eller bel= bedeg Sld, der forterer enthber dodelig, over hoem den ouer fin Mant (Mart 9: 43-48); og oa vil ©f. 66: 24 gan t Spfuldelfe: "Sa de [oe retfarbige] ffal gaa ud og ie paa de bøde firoppe af de Mrand, fom er falone fra mig; thi deres Srm ffal iffe Db, og Deres $\mathfrak{j l d}$


For bet aubet: 5eden tiltager, indtil alle be Stoifer, buoraf Denne Jovo er bannet, fmelter fammen lig Extien i Smeltenonen, og Jorben bliver en beldig frandertbe, findende Maw̉e. Baa demue flyber da Staden, fom Roahz $\mathfrak{U r z}$ fordum flpo paa Snubfloden马

Bande. Sa bil ©f. 33: 14 blive opfyldt: „झoem tan bo bed for= tarende §id? §bem fan bo bed evige Baal?" Svaret i De efter= folgende ßers bifer, at det er de retfardige; og dette mad bare den Tid, Det opfyides.
$\mathfrak{F}$ or bet tredje: endmu et Trin til maa naaes. Det er en bel= fjenot Sag, at bed tilftraffelig sgede fan boilfenfonhelit ©ubftans paa sorben blive ombannet til bas og faaledes ligefom forfonde. Saaledez vil det paa den $\mathfrak{Z}$ id blibe med gele denne Jord. Naar Weden bliver faa oberorDentlig ftærf, at alle Jorden弓 Subjtanfer gaar over til (Gasarter og bliber uinnlige, fan det da iffe bogftabe= lig figes, at Gorden firr, jaa intet Sted mere findes for Den? Det vilde da fe ub, fom om Staden hang mellem 5immel og Jord, fom Den jo virfelig ogfan gipr.

Men (Elementerne bliner iffe helt poelagte. De bliver fun ved Demue ßroces renfede fra enhber Syndena ßlet og ethbert Spor af Forbandelien. Da ubgaar atter Den Mlmagtiges Befaling: „Se, jeg
 tiflerne flutter fig fammen igjen, og Der fremftaar en ny Jorb; og for alle de forloftes og for (Englebarens \$ine gaar Slaberbartet for fig ig̣ien. Bed Slabelien farfte Bang ftaar ber, at Morgenftier= nerme jublede tilfobe, og alle Guds Born raabte af fryd. Yob 38: 7. Bed deme mye Sfabelfe vil dette Raab lyde entul fterfere, idet de forlpite Starer ftemmer i med. Saa bil da bemte Jord, fom af Synden en Tiblang var ryffet ub af fit (Slabens pg fredens Qub, atter bringes tilfage, foringet, Indende Univeriet Love , og blive de gjenloftes evige $5 j e m$.

Bogerne ober deres (Gferninger. - Menneffene bøm= mes efter det, der er ffrenet $\mathfrak{i}$ Bggerne. Weraf larer bi, at ber hift= oppe holdes ॠeguffab med oure (Sjerninger. Srofaft og mpiagtig holder Englene jite Sptegnelfer. De ugubelige tan iffe ffiufe for dem nogen af fine Marfets ©jerninger, fan iffe undertjobe dem, faa de $\mathfrak{i}$ fint $\mathfrak{B o g}$ forpel ubelader nogen af deres ulodige $\mathfrak{b}$ andinger, men maa mode dem alle igjen og bil blibe Dpate Derefter.

Dommenz llopoelfe. - De ugudelige fal ftraffes efter fine ©jerninger. Sfriften ertlerer, de ffal betalez efter fine ©bjernin= ger. Der maa altiaa vare Grader $i$ be ugudeliges Straffedom; men $\mathfrak{h b o r l e d e n ̃ , ~ f u n d e ~ m a n ~ f p a r g e , ~ f t e m m e r ~ d e t t e ~ m e d ~ d e n ~} 2 \mathfrak{A f f f u e l i e}$, at Dpoen er ভnndens ©traf og rammer alle lige? Men lad oz ipørge: Sborledes fun de, ber tror paa en enig Sine, fimbe (3rader ifit

Syifem? Jo, figer man, den White, man i hoert Iilfalde fommer til at lide, fal ftaa $\mathfrak{i}$ Forgold til den lidendes Brode. Suorledes tan imidertio dette jfe? (Gr iffe છelbedes Sid lige hed alledegne? Bil den iffe i lige Grad tore paa alle de Sjale uden Qegemer, fom Łaftes deri? Men, jarer man, sud fan logge fig imellent og frem= bringe ben ørffede Birtning. Bodt, foarer bi, tan gan da ifte ogfaa, om nobdendigt, lagge fig imellem og tilmaale forffellig den Wine, der bed $\mathfrak{D}$ boen rammer Synoeren, alt efter hans ©trafocerdighed? Bor $\mathfrak{A m f f u e f f e}$ ftemmer altian oberens med den almindelige $i$ deme Senjeende, paa jamme $\mathfrak{Z i d}$ fom ben $\mathfrak{i}$ en anden har fit \{tore Fortrin: thi medens den almindelige $\mathfrak{A l n f}$ fueffe henfegger Straffers Tung e til dens (brader blot, men laber alle צilfalde bere af lige Barighed,
 nogle lengere, andre fortere, ibet nogle omfommer inden foie $\mathfrak{I i D}$, medens andres maifommeligere Binfler brages langere ud. Dog er det yor Mening, at dent legemlige 2 idelfe fun vil bere en Ubetype $=$ lighed, fom fnapt er varbt at legge Marfe til, i Sammenligning med Den Sbal, fom bil opfnlde Sjaylen, naar de faar Rituente oplade for fit uforlignelige Tab, og hber for fig ffipuner det alt i forbold til fin zattebne. Ynglingen, der blot faabiot habde naaet ent anfoarlig Mider og fanhende i Doben netop war faavidt brodefuld, at han maatte fianges ube fra simlen, fommer naturlighte til at Fole jiit $\mathfrak{Z} \mathfrak{a b}$ og fint Stilling minore, faajom han minbre fant fatte den; den clidre, fom ebnede mere og folgelig havde ledet fig onbere ind $\mathfrak{i}$ Snnden, pil folgelig foryotozbis tnngre fole fin Stjcente马 Byrde; medens den, fom barit af alle fommer til at lide, maa bare Manden med den tiampemasfige forftand, den meften ubegramiede $\mathfrak{F}$ atteebne, $\mathfrak{h a n}$, fom berfor furde que ftrare $\mathfrak{J n b f l y d e l f e ~} \mathrm{i}$ Betning af det mond og folgelig bled jaa meget mere brodefuld, naar han biede det ondes $\mathfrak{Z}$ jenefte fine Sircefter, - han fan nemlig fufot wo forftan fint Stilling, fatte fin Sfjobne og fojpane fit $\mathfrak{Z}$ ab; $\mathfrak{i} \mathfrak{g a n s}$ Sjol bil biajelig Pinen fammenlignelfesbiz trange onbeit ind. Saaledes tan da ifplge en faft ifalelig $\mathfrak{Z o b}$ buer entelts Qtoelfer naiagtig af= pasfee efter hans Brøde弓 Stprrelfe.
 regningen fom en $\mathfrak{D e l}$ af Straffebommen over hans Misgierninger fremgaar af Rom. 2: 6-10. Baulus figer her, idet gan talex om (Bubs fommende $\mathfrak{D}$ om: „ $\mathfrak{y}$ an, fom fal betale enfoer efter fans Bjer= ninger, dem, fom ved Beitandighed igod Ejerning foger 2are og

Šader $\operatorname{dg}$ Mfortrantelighed, et evigt $\mathfrak{L i b}$; men dem, fom er gjenftri= Dige, pg iffe lader Sandheden, men ablnder Uretferoigheden, ffal ligunft og Brede borde tirdel. Irang fel og $\mathfrak{A} \mathfrak{n g e f t}$ ffal vare dber $\mathfrak{h b e r t}$ Menteffes Sjal, fom giør bet onde, baade en Jpoẻ farft og en Grafers."

Sibets Bog. - Man funde fpørge: ⿹borfor tages \&ibets $\mathfrak{B j g}$ frem bed deme $\mathfrak{E e i l i g h e d}$, naar alle de, fom har Del i den an= Den Spftandelfe - og hbad der mu fer ligger jo efter demme - alle= rede forud er domte til ben anden $\mathfrak{D o b}$ ? Jo, idetmindite af en Grumb: for at man fan je, at ingen af alle deres Mabne, fom dor
 og faafremt beres ?abne nogenfinde har ftaaet der, hoorfor be da bleb ubflettede, faa at altiaa alle forftandige Sfabninger i bele $\mathfrak{U n i}=$ beriet fon ie, at bud hander ftrengt retfordig og uben Berions 2unfeelie.
, Og Dipden og Welvede bled faftede $\mathfrak{i}$ Gidimen. Dette er ben anden $\mathfrak{D}$ bd." Fette er ben endelige (Grabifrift ober afle be Magter, der fra forft til fibit har reift fig og fat fig op imod den Mameg=
 deme bederitnggelige (5jerning. En Wel af wimlent (engle forenede fig med ham i hats Spror; og for ham og dem bled den evige 马lo beredt. Matt. 25: 41. Mermeffene bliver inovitlede beri, fun fordi De fitller fig paa hans Side i deme bans etrid mod (bub, Men fer ender Striden. Siben er for bem evig, forbi de iffe fan flippe bort fra dent. De faar fin Straf $i$ ben anden $\operatorname{Dob}$, og bet er en "ebig Straf", forbi be albrig undfitper berfra. "Sunden Sild er Doben."
 faftet i Sldipen." Staar dit $\mathfrak{R a b n}$ optegnet $\mathfrak{i}$ Qivets $\mathfrak{B o g}$ ? Mrbeider Du af al Siraft for at afvende for din Del ben frygtelige Straffedom, ber benter de ugunelige? Slaa dig iffe til $\mathscr{H}$, for Du med Grund fan tro, at dit Ramn bliver optegnet bland dem, jom tilfidit fan faa Del i det evige Sing Salighed.


## 21. Ikapitel.

 une Jerufalem. Men forft omtaler Johannes, foorledes det gaar med Den narbarende §immel $\mathfrak{o g}$ Jord famt $\mathfrak{j}$ abet:

1. Əers. $\operatorname{Og}$ jeg faa en $\mathfrak{n y}$ §immel og en $\mathfrak{n g}$ Sorb; thit ben frife Sim= mel $\operatorname{gg}$ den førife Sorb var forgangne, og §gavet oar iffe mere.

Den nye $\mathfrak{D i m m e l}$ og den $\mathfrak{n y e} \mathfrak{J o r d}$. - Med den forfe ほimmel og forfte Jord menter Johantes ntbiblfomt den nubarende $\mathfrak{W i m m e l}$ og Jorb, $\mathfrak{y i m l e n t} \mathfrak{g g}$ Jorden, fom $\mathfrak{n t}$ er. 2 ßet. 3: 7. Erffelte far antaget, at naar Bibelen taler om den tredje simmel, $\mathfrak{h b v e}$ Parabifet og Ribets $\mathfrak{I r} \mathfrak{x}$ findez (2 fior. 12: 2; Mab. 2: 7), gixtber Dette den §nimmel, fom forit fenere ffal borde, og bedifer iffe, at ber for uwrbcernde birfelig findes bogitavefig talt et $\mathfrak{P a r a}=$ dis og et Ribeta Trx i bimlen. De grunder da fin $\mathfrak{U}$ affuelfe derpaa, at Weter taler om tre פimle og Yord: 1) de, fom bar far Snutiflo= Den, 2) De, fom mu er, 3) De, fom ffal borde. Jimidlertio omftnr=
 *un to §imle pg Jord. Den, fom $\mathfrak{n l}$ er, falder $\mathfrak{G a n}$ den forfte, faa at ben fommenoe nhe 5immel folgelig bliber den anden, iffe ben tredje, fonn Beter regner. Deraj fremgaar, at Beter iffe hawoe
 tale ben ene fom ben forfte, ben nafte fom den anden og ben fibite jom den tredje. Gan bilde fun herbed bife, at ligefom en bogitabe=
lig Wimmel og Jord fulgte paa Jorbent §belceggelie ved Syndfloden， faaledes bilde pg en bogftabelig Simmel og jorb fremgaa af det nubrerende Syftem $\mathfrak{F o r n b e l f e ~ b e d ~} \mathfrak{J l o}$ ．Der findee altjaa intet $\mathfrak{P e}=$ bis for，at Bibelen，naar Den taler om den tredje 5immel，bare hen＝ thoer fil den muvarende §immela og Joros tredje Tiffand；thi i faa Fald vilde alle bibelffe forfattere famitemmig have regnet paa famme Mande．De，der gjerne bil godtajøre bet uberettigede $\mathfrak{i} \mathfrak{Z a n}=$ fen om et bogitabeligt Baradiz og Sibets $\mathfrak{Z r} \propto$ for narbarende，ftot＝ ter fig altjan til noget，der ałdeleg iffe holder Stif．Biftnof aner＝ ※jender Bibelen i Fingene马 nœrbarende Droning tre Simle，nemlig Den forite Rufffredjens，foor Fuglene holder til，Den anden Bandre＝ \＃lodernes，Golens，Maanens og Stjernernes，og den tredje hpit ober
 ©ud har fin $\mathfrak{B o l i g}$ og fin Trone（ $\mathfrak{A} a b .22: 1,2$ ），til $\mathfrak{h}$ vilfen $\mathfrak{B a u}=$
 da han forlod Jorden（ $\mathfrak{t a b}$ ．12：5），hoor han $\mathfrak{n u}$ fom $\mathfrak{y p p e r f t e p r o f i t ~}$ og $\mathfrak{M o n g e}$ fibder paa fin Fabers grone（Saf．6：13），og fyor den berlige Stad ex，fom venter de gellige，naar de indganar til Sibet． \｛ab．21：2．Lonet bare（Gub，at demme vor fierntliggende Werbest
 Rann，at der fra jorbens Sfnggedale er banet en Bei fom en ret og jfimende Rujets Sti op til Gine jalige Boliger！
 bar iffe mere，＂reifer man undertiden det Spargamaal：Sfal der da intet 5an bare paa den mye Эord？Mu，det fnne iffe af dette Sfriffted at fremgaa，at ber intet 5ab fan nere；thi Johannes ta＝ ler fun om ⿹imlen，Gorden og 5abet，jom de nu er．Der ftaar： ，＂Thi ben forite $\mathfrak{W i m m e l}$ og den forite $\mathfrak{J o r b}$ bar forgangne，og かabet var iffe mere＂，ס．․ ‥，det forrige 5ab lom iffe langere tilinne， ligefanliot fom ben forrige fimmel og den forrige §ord fom til＝ finne．Dog fan ber nof bare et nyt $\mathfrak{j a b}$ ，ligefom der er en $\mathfrak{n g}$ Yord．

Dim dette Sted figer Dr．（5larte：„§avet jaa mar ligefaa lidt
 $\mathfrak{O g}$ fandinnliguiz indtog Det nne 5ab en anden Stilling og var an＝ Derledes forbelt end bet forrige 5ab．＂

Den Sibets Flod，howrom bi lefer $\mathfrak{i}$ Det efterfolgende Sapitel， og jom ubdalber fra Geubs $\mathfrak{T r o n e} \mathfrak{g}$ flyder gjemnem Stadens brede （3ade，maa et eller andet Sted ubtomme jit Band，og howr fan bette
ffe uben i ben nhe Gorbe nty $\mathfrak{y a v}$ ? $\mathfrak{A t}$ ber paa den mpe Jord bliber et 5ab eller flere $\mathfrak{y}$ abe, fan man futte fig til af den $\mathfrak{B r o f e t i}$, der

 Saf. 9: 10. ©og fan man bel iffe antage, at tre Fijerdedele af Jorofloden da fom nu vil beffes af bet poe, uhnre bav; nei, ben nue $\mathfrak{B e r b e n}$ faar alt, fwad der bibrager til dent Titte og Stiøntred.
 ftige neb af Simten fra Bub, berebt fom en Brub, der er fmyftet for fin $\mathcal{B r u b}=$
 er bos Menneffene, og han fal so hos bem, og be fat vere hans folf, og Gub felv ftal vare meb bem og vare beres ©ub. 4. Sg Bub fal aftarre hoen Taare af beres Dine, og Doben fal iffe vare mere, ei heller Sorg, ei heller Slrig, ei beller Bine flal were mere; thi be forfte Ting er vegue bort.
 den hellige Stad ftiger ned fra (fud $\mathfrak{i}$ §imlen, hores en Moft, fom figer: „(8)udz Bolig er hos Mentuffene, og han fan bo hos dem." 5eraf folger naturlig den Slutning, at den her nabute $\mathfrak{B o l i g}^{\text {er }}$ Staden, den famme, fom $\mathfrak{i}$ jof. 14 faldes $\mathfrak{F}$ aderens $\mathfrak{j u s}$ med de mange Boliger. Den ftore Ђerre ppllaar fin Bopal paa bor Jord; men bi antager iffe, at Guo er Genbift ubeluffenbe hertil ligejaaliot fom til nogen anden enfelt af jin Sfabnings Sloder. ban har en Trone fer, og Jorden nyber faa meget godt af hanz Narbcerelfe, at man fan fige, Kan bor bland Menteffene. $\operatorname{Sg}$ futue der bere noget beipnderligt beri? Gubs enbaarne Son er ber fom berffer ifit fer= lige Songedomme, - den hellige Stad, fom faldes hans fabers §us, og jom man maturlig maa antage bil blide det herligite og ffionnefte ithele ßerbensaltet, faar ßlads her, og de himmelfe $\mathfrak{y}$ ar= fatarer bryber fig mere om denne Berben, end de jandinultiguis gipr om nogen anbent, - ja, mant funbe enoog pan (3rumblag af en af ofrelferent egne Signelfer paaftaa, at der $i$ Simlen bil herffe ftarre Glabe ober en $\mathfrak{B e r b e n}$, fom er forlpft, end ober ni $\mathfrak{g}$ nitti, fom ingen $\mathfrak{F o r l}$ かenning tranger til.

 fit $\mathfrak{F o l f z}$ Øine; thi i hans Rige bliver ber ingen Taarer, fom han faaledes fan tarre af. Rei, han aftoree Taarerne bed at fierne alle Iaarernes $\mathfrak{A a r}$ [ager.
5. Bers. ○g ban, fom fab paa zronen, fagbe: ©e, jeg gipr alle Jing nge. Sy han figer til mig: Sfrio! thi bisje Sro er trofaite og fande. 6. Og Gan fagbe tir mig: Det ex fet. Seg er Mlifa og Smega, Begpubelfen og Enben. Seg vil give ben toritige af Eipfens Bands siloe ufurifylot

Den $\mathfrak{n y e}$ Sfabelfe. - Den, der fibder paa $\mathfrak{T r}$ men, er det famme Brejen, fom ontales i foregaaende ßapitels 11. og 12. $\mathfrak{B e r}$. Sूan figer: „Jeg gior alle Ting nye", —iffe at Jorben bliber tilintetgiort og ubrybdet, hoorpaa der ffabes en ny, nei, alt blider forandret til nyt. $\mathcal{E a d}$ os glade os over, at disife Srb er fande og trofafte! Maar ba dette er giort, da er alt frerbigt, faa bet ophgiebe Sro $\mathfrak{f a n}$ lyde: "Det er ffet." Syndens marfe Sfngge er ba for ebigt fiernet fra den fante Berben, de ugubelige er ubrnddede af de lebendes Qand med Rod og ©ren (Mal. 4: 1), og en Belfigneljens, Srifens
 denaalt til den ferre, der ftaar ded jin Pagt. $\mathfrak{A l a b}$. 5: 13.
7. Bers. Fen, fom teirer, ffal arve alle Fing, og jeg vil vare bans oub,
 gelige og Mandoraberne og Sfintlemterne og Trolbfarlene og $\mathfrak{A f g u b s b y f f e r n e ~ o g ~}$ alle Qpgnere, beres Fel fal pare i Spent, fom brander neb gld og Sobvel,

 fom og $\mathfrak{U r b i n g e r ~ e f t e r ~ f o r j o t t e l f e n ~ ( 6 a l . ~ 3 : ~ 2 9 ) ; ~ \tilde { f o r i c t t e l f e n ~ o m = ~ }}$ fatter Berden ( $\Re$ om. 4: 13), og De hellige fal frentrcobe paa den
 ger til det gimmelfe Эordegoda og Jordens retmảfige (Eiere.

Den foalfulde Frygt. - Men de frygtagtige og van= tro ffal habe $\mathfrak{D e l}$ i Spen, fom brcender med $\mathfrak{j l d}$ og Svodel. Srbet "frigtagtige" har nofot enfelte fambittighebajulde Befocer, fandamne, fom gjemem hele fin friftelige (Grfaring har næret bisje Slags frngt. Man kan derfor med æette underipge, hoiffen Slaga forngt her menes. Det er iffe frygt for bor egen Soaghed eller for frifterens Magt, iffe $\mathfrak{F r} r$ gt for at innde, for at fare bild paa Beien eller for at gaa Glip af Maalet tilfibit; ben Slagz Frygt bringer oz parere narmere (Bud. Mei, det er en Frygt, der ffriber fig fra Bantro, Fragt for Berdens $\mathfrak{Q a t t e r}$ og Modftand, ofrogt for at fotte fin Sid til Gub og gan frem $\mathfrak{i}$ Tillio til hanz Qufter, frogt for, at ban iffe vil fuloburbe, hoad han har fagt, faa man folgefig hjemfalder til Stam og Stade, hoiz man tror paa ham, og derfor ofrer ham un= der fin Ijentite lun fit halbe §jerte. Men dermed vancrer bi Serren.
-


Engelen vifer Johannes den hellige Stad.

Dette er netop den Frigt, man iffe fal ucere (Ef. 51: 7), netop Den fragt, fom forer til forobmmelfe her og tiffidit forer alle bem, fom beherffes af den, i Jldinen, hoilfet er den anden Dob.
9. Bers. Dg ent af be fyo fingle, fom havbe be fyo Elaaler, fulbe af be ino fibfte Flager, fom til mig og talte med mig og fagbe: fiom! Jeg vil vife big Bruben, Lammets 5uftru. 10. Og Gan forte mig $\mathfrak{i}$ Yanbin hen paa et ftort og hoit $\mathfrak{B j e r g}$ og pifte mig ben fore Stab, bet hellige Serujalem, fom fieg ned af Æimlen fra Grub. 11. Dent banbe (Gubs ظerlighed, og dens \&us var fom den fofteligfte Sten, fom fryftalfiar §ajpis. 12. Og Den havde en for og




$\mathfrak{B r u d e n}, \mathfrak{B a m m e t s} \mathfrak{b u f t r u}$. - ⿹er har bi et afgiorende
 (Engelen fagde thdelig fil Johannes, at kan vilde wife bam Bruben, Sammets $\mathfrak{y u f t r u}$, og man fan bere forbisjet om, at han $\mathfrak{i}$ faa Maade iffe phede et Bebrageri, men $\mathfrak{i}$ et oy alt hold fit 'Qufte; men alt Det, Gan bifte ham, bar Det nye serufalem. Der trentetes iffe et entejt Drd til Bedis for, at dente Stad iffe er Menigheden, faa= fremt iffe Seologien, fom ben nu almitbelig drides og byldes, i den (Grad hadde lagt et Slpr doer Sfriften, at Drbet habde faaet deme Tolfning. Deme Stad fan altian iffe vare Menigheden, thi det bilde bare taabeligt at tale om dente fom en firfant med en $\mathfrak{l o r b =}$, Syo=, Dit= og Beffide; bet bilde bere meningelait at tale om Menigheden fom ben, der hande en ftor og hoi Mur med tolb Porte, tre paa goer Side, mod de fire Berdens §jørner; ja, hele den i narbarende Sapitel gibne Beffribelfe af Staden vilde bare $\mathfrak{i}$ ftorre eller minore (Srad urimelig, faafremt der taltes om Mentigheden.

Bauluz figer i Balaterbrenet, idet ban taler on famme Stad og Kentyoer til Menigheden, at ben er vorezallez Moder. Me= nigheden er altjaa iffe Staben ferb, men Stadeni Born. Dg 24. $\mathfrak{B e} \mathfrak{Z}$ i Det ふapitel, bi netop ombander, talex om Folleflagene af be frelfe, fom ffal bandre i demue Stadz \&iss. Mawonte Folfeflag, fom er be frelfte og paa Gorben ubgiar Mentigheden, er forffiellige fra ben Stad, thots \&uz de bandrer. Derfor tror bi fuldt og faft, at Staden er en egentlig Stad, opfort af alle de her beffrebne toftbare Bygningzemner.
 (Sube Mand, der tafer gienmem de hellige Mand, far fundet det bedft
at omtale den under dette $\mathfrak{B i l l e b e}$ ，og dermed bør bi jlaa $\mathfrak{j}$ tilfredas．
 der her er pan Tale．Ten fremftille马，fom om den laa poe，medens den gamle $\mathfrak{B a g}$ ftod bed Magt，og medens jerrens $\mathfrak{E m h u}$ gjalot Zoderne og Det gamle Jerujalem．Men det figes til den，at＂dent enfiges Barn＂fal worde flere end＂hendes Bann，fom har Mand＂． （Endoidere figes bet til den：＂Tin Sfaber er din $\mathfrak{G G g t e m a n d " ; ~ g g ~}$
 Der meget ligner den，bi har her i $\mathfrak{U}$ abenbaringen：„Se，jeg lagger dine Etene i Bluglanz og bin Grundoold med Safirer，bg jeg gipr dine Murtinder af ßubiner og bine ßorte af Яarfuntelfene og gete bin 彐ingmur af Dnrebare Etene．$\quad$ gg alle Diat $\mathfrak{B o r n}$ ffal vare larte af berrent．＂Iet er denne felojamme Forjottelie，Waulus fentyoer til，og fom lyan forflarer i Brebet til Balaterne，naar ban figer： Men det Эeruialem，fom er herobentil，er den fri ßoinde，fom „er
 netop atebnte zorudigelie of Efaias til Stotte for fine Sro．Breben af Manden giver da Bauluz her en Bubning，der iffe fan migior＝

 tafer §erreal giemem ßrofeten om det nye Jerufalem，Staden biftoppe， i Modietning til det jordiffe Jerufalem i Rambet Malxftima；ng om demte Stad figer serrent，at fan er dens，＂OEgtemand＂．Degioruben far vi det beftemte Biones̈burd i $2 \mathfrak{t a b}$ ．21．til Bedis herfor．

Ud fra demme $\mathfrak{M r i f}$ uelipe ftemmer altian alt overents．Sriftuß
 9 loder， $\mathfrak{a g}$ bi faldes hendee Worn；pg for at gipre Billedet af et $\mathfrak{B r y l u p}$ futojtcnoigt fremfilles Sriftus fom Brudgommen，Staden fom ßruben og vi，Mentigheden，fon Bicefteme．§eri raaber der ingen forbirring mellem Billedeta enfelte Dele，hoorimod den almins delig nubede Ennsmaade，der opfatter Staden fom Menigheden og Menigheden fom Bruden，aipr fig fundig i Den utilgibelige Begreba＝ forbirring at gipre Menigheden baade til Moder og Bprn，baade til Brud og Gjefter．
 Songe paa Dabide Trone，pg at Signelferne i Matt．22：1－14；25： 1－13；Quf．12：35－37；19：12， 13 р．โ．b．giœIDer Denne Tilbra＝ gelfe，beitnrfes yoerligere af en belbetiend Stif i forbums Dage． Det beder nemfig，at naar en indraade i fin Befibdelfe fom ⿹erffer
over Folfet og befleotes med fin Magt，taide man dette et $\mathfrak{B r y f l}$ ， et 2egtefab，og Den Feit，fom almimoeligols fulgte med，falote mant en $\mathfrak{F r y}$ IUpanabber．S fin Bemarfning ober Matt．22： 2 taler Dr． （5larfe fanledez herom：

 fibdelfe af Regjeringen，hoorved han og hant noe Underfaatter altiaa biebes til binanden．Mange fremftanende Sritifere ublregger Denne Signelfe om Faberen，fom indixtter fin Spa fom Songe $\mathfrak{i}$ det meafi＝ anfle Rige．（Se 1 Song．1：5－9，19， 25 o．f．n．，hoor en fandant そ̌ejt omtaleă．）＂
 Grumboolde vifer，at det bliber en friften og iffe en jodiff Stad， medens de toly Stammers Mabne paa Bortent difer，at alle de frelife， af ben nae $\mathfrak{B a g t}$ fom af den gamle，regnes med til en eller anden $\mathfrak{a f}$ de told Stammer；alle man memlig gjentem en af digfe tolb $\mathfrak{B o r t e}$ indgaa $i$ Staden．Det er deme §jerowgjerning，fom forllarer de Tilfalide， $\mathfrak{i}$ builfe de Rriftne taldee Gerael og tiltales fom de told Stammer，faajom t ßom．2：28，29；9：6－8；（5al．3：29；（5f．2： 12，13；Эaf．1：1；館b．7： 4.

15．Og Gant，font talte med mig，havbe et Gurbror for at maale ©taben og bens $\mathfrak{F o r t e}$ og bent Mur．16．Og Staben ligger i en Firfant，og bens Rangbe er faa for fom Brebben．Og han maalte etaben med \％pret：tofo tu：

 $\mathfrak{b r u g t e}$ ．18．〇g bens Mrur var opbugget af $\mathfrak{I a j p i s , ~ o g ~ G t a b e n ~ d a r ~ r e n t ~ G u t b , ~}$ lig rent（s）as．
©tadens Maal．－Man erfarer af bette Bidnesburd，at Staben damter en fufotommen ofitant med ligt Mand paa alle Ran＝ ter．（Efter Johamtes＇Dro maalte Staden 12,000 Stadter． 12,000 Stabier ubgiør 1500 engelffe $\mathfrak{M i l}$ ，idet otte Stabier regues paa $\mathfrak{M i}=$ Ien．Dette bliber det famme fom 214 norffe Mil eller 375 danffe． Dette Maal maa vare hele Stadens Smfatg，iffe blot den enfelte Sides $\mathcal{E a n g} d e$ ；thit ifolge 8 itto har man faaledes i gamle Dage brugt at maale Stceder；man tog det fele Dmfang，og dermed angaves $\mathfrak{B y e n s}$ Mat．Saaledez flulde altiaa det nhe Jerujalem fomme til paa hoer Side at manle 375 engelffe Mil．Denz \＆angde，Brebde og 5pide er lige．Waa（brumd af bette lotrnt har man ba fpurgt，om Byen fulde vare ligefaa hai，fom den bar lang og bred．Det Dro，der
er oberfat med lige, er üoos (isos), og man erfarer af de forflaringer, Qibdell og Scott giber berober, at man bed dette Sro ffal fume
 til Sangoen og Bredden. Denne Foreftilling binder yberligere Styrfe deri, at Murent fun futbe nare 144 Mlen hai. Regner man mu en
 ger $\mathfrak{F}$ nutidens $\mathfrak{H}$ en, bilde man derned faa fom Murens Sxide fun 264 Fod. Saafremt $\mathfrak{n u}$ Staden er ligefaa bai, fom ben er lant $\mathfrak{g g}$ bred, d. b. โ. 375 Mil, vilde jo denne Mur paa mindre end 300 Fod fammentignelfez̉viz vere hpift betnoningălph. Wi tror berfor, at di má flutte pas til 5biben af Bygningerne i Staden af Murens நpide, ber io udtrnftelig angives.

Folgende Forflaring puer 16. Ber马, Det Berß, Der omtaler Stadens Starrelpe, er utbinlfont rigtig:
"Man har grumbet paa bette Sfriftfted ment, at Staben, Det
 fat vare 12,000 Stadier eller 1500 engelffe Mil. Det fones oz ganfle unooigt at tage Beffrivelien paa den Maade. Drbet "fige" betnder iffe altio famme Starrelfe eller Stilling; det anbendes ofte $\mathbf{i}$ $\mathfrak{B e t}$ buing af pasfube Forboro. Sm man fagde, at Stadens Qangde Bredde og 5pide ftod i det rette indburdes Forgold, bilde man iffe giøre Bold paa Sproget." Denne Synāmande habde弓 af $\mathfrak{F a}$. © $\mathfrak{P u i}, \mathfrak{Y}$. M., i hatz Mbleggelfe af Mabenbaringen. Folgende fra Thomas Wida, Forfatter af Lectures on the Apocalypse, taler til (Guntif for famme Dpfatning: "Udtryffet fan Dog tages i en anden $\mathfrak{B e t n o n i n g}$, langt mere naturlig. Det er iffe faa, at Eangden, Bred= ben $\mathfrak{o g} \mathfrak{y}$ piben er lige, den eme fon ben anden, men lige hoer for fig, d. . . . Sengoen var allefteds den famme, Breboen allefteds den famme og 5piden ben famme. Den bar fuldtommen og fammetrift i alle bens Dele, bet ene $\mathfrak{i}$ Forhold til bet andet. Dette ftabfaftes af ben thDelige Bjendsgjerning, at Der ftaar, at Muren bar 144
 ftana, at "Denz Qangod er faa ftor fom Brebden"." Denne Sfri= bent regner ti Tommer paa hoer Men.

Det graffe Drd isis bil efter ßicfering fumne tages i $\mathfrak{B e t g}_{\mathrm{B}} \mathrm{D}=$ ning af $\mathfrak{F o r b o l d}$. Breenfield giber bet $\mathfrak{i}$ Forflaringen af det dermed beflagtede Srd isotes Betyoningen af "lige Forbolo" og henvifer til 2 Sor. 8: 13, 14 fom et Effempel paa, at en jadan ₹ortlaring godt laber fig foripare.
 dens Seangoe og Bredoe, og iffe at ben bar ligefan hat, fom den bar lang. Tefften tillader bisjefig benute fortolfning, og man bliber faa= Ledes̃ fri for al Tbetydighed, ligefom ogian den almindelige $\mathfrak{B e f f r i b e f f e ~}$ fommer i fuloftandig indburdes Dverengitemmelfe.

Muren var fra Grumben ophnget af Jajpis, en 2ctoelften, der fadoanligvis beffribes jom imuft lofegron, undertiden med hoide Stygninger eller med gule ßletter. Dette Bygninghemne maa da vare felbe Murent ⿹obedparti, der fobilede paa be fentere beffrebne tolv Grundodide. Man huffe deşben paa, at denne Jappismur bar flar fom sirvfal (11. Berß), faaledes at man altiaa tumbe fe al berligheden indenfor.
19. Bers. Og Stabens Murß Grunbvolbe var prybebe med adujaanbe foitelige Stene; ben forite Grunbvold var $\mathfrak{F a j p i s}$, ben anben Eafir, ben trebje Gälcebon, ben fjerbe Smaragb, 20. ben femte Carbonnr, ben fiette ©arber, den fyoende fryiolit, ben ottenbe Beryl, ben niende Topas, ben tienine firyfo: pras, Den ellente 5yacint, Den tolote Ametyit.
(fnbirfelig Stab. - Sm bi betragter denne Beffribelfe fom ubeluffende billedtig, faaledes fom den ftore Masje af dent, der giber fig ud for at bare biberffe Qaxere, giar, og ved at tage alt aandeligt lader bente Stad $\mathfrak{g a a}$ op $\mathfrak{i}$ et luftigt Jintet, boor mening $=$ Idfe forefommer da iffe disfe omftandelige Beffrivelfer, ja fobr neer inues be iffe at gremfe til Daurfab. Sager bi den derimod, fom det pienfonlig er tilfigtet, ifin naturlige Betyoning og betragter Staden faaledes, fom $\mathfrak{A l a b e n b a r e r e n ~} \mathfrak{f l a r l i g}$ bilde, bi jfal betragte den, urmlig fom et bogitabeligt og birfeligt Spholdjfted, wor herlige $\mathfrak{Y}$ (rnelod, hbi弓 Stionheder bi engang faf fue med bort eget Die, hoor fort og magtigt forbpies da iffe Sfuet!

Det er $\mathfrak{i}$ Qufet heraf, bi fan frybe os bed at betragte bort fom= mende $\mathfrak{B o f t e d}$ Serligheder, om det end iffe er et dobelig Memeffe forumbt af fig feld at fatte det florartede bed det, Bub har bered for dem, fom elffer ham. Bi bil jaa gjerne dowe bed de Beffribelfer, der, faa godt fom Srd fan, giør Det begribeligt for bor Sjol, hoor effe= ligt $\mathfrak{g g}$ fignt bort evige $\mathfrak{G j e m}$ fal blive; pg naar di faa nedfunfer $i$ $\mathfrak{B e t r a g t n i n g e n ~ a f ~ B e f f u e l f e n ~ a f ~ e n ~ v i r f e l i g ~ o g ~ f i f f e r ~} \mathfrak{H r v e l o d}$, belder Der nyt Mod frem. Saabet oplides, og Iroen ubipender fitte $\mathfrak{B i n}=$ ger, og med en Taffigelfegfølelfe til ©ub over, at han har ftillet det inden bor Rœffedibde at dinde $\mathfrak{H o g a n g}$ til be giempites $\mathfrak{B o l i g e r , ~ b e = ~}$ flutter bi paany, troda Berben og alle bens ફindringer, at bi bil
bare med bland bem, fom faar Pod i ben tilfubte Glabe. Sad os da fe lidt paa de cedfe og foftbare Grumbtene $\mathfrak{i}$ den fore Stad, gjentem hoiz Merleporte ©udz folf fan haabe jnart at trade ind.

Deftyerlige (5rundbold. - "Sroet prydede," figer Stuart, "fan daffe Tbinl om, hoorbidt Forfatteren har til Senfigt at fige, at fun bift og her fmytfende 2edelftene fifioe orere indlagte i Grundodidens forffellige $\mathfrak{L a g}$; Dog er jeg iffe batge for at fige, naar jeg betragter bele Beffrivelien under ét, at dette iffe tan habe baret hane Mening.
"Som di obenfor bar fet, er Jajpis jobovantig en grøn, gien= nempigtig Sten med robe Yarer, men den vefzier paa mange Maader.
„Safiren har en baffer fimmelblaa Farbe og er noften ligefa giennemfigtig og fimmende fom en Jiamant.
"Salcedon intes at bere et Slage Rubin eller fnarere det famme fom Sung. De gamles Dunt habde fandinnlignie en blaalig Farbe og par halat giennemfigtig.
„Smaragden havde en fraftig grøu farbe og ftod i ほaardfed nærmeft 凡ubin.
 fiofte hat ent foongtig farbe.
"Sarder er fandinnlignis det famme fom Sarnid; undertiden er Dog Det rode temmelig fraftigt.
"Srbiditen er, fom Mabnet feld figer, gul efler guldfarbet pg gjennemfigtig. $\mathfrak{A f}$ denne fommer fandinuligniz Begrebet om det rene (Buld, jom ubgina Bbens $\mathfrak{B y g n t u g g ̆ f o f . ~}$
"Weryl far en fogron Farbe.
"Nutidens $\mathfrak{I o p a s}$ innes at regnes for gul, men de gamlez vifer fig at habe varet bleggran (ßfiniua, 38, 8, Billermann. Urim et Thummim, ©. 37).
" $\mathfrak{F r y j o p r a z}$ havde en bleggul, gronagtig Farbe, fom en ©harlot= telog. Undertiden fifles den nutiloaga ind under Sopajerne.
, 5xacinten har en marferdo eller biolet farbe.
"2Ametyften, font alminbelig findee $\mathfrak{i} \mathfrak{F n b i e n}$, er en 2Gdelften af ftor Saardhed, fterf Glans og biolet Farbe.
„Maar man gjennemgaar diaje forffellige §lasjer, finder man, at be forfte fire falber $\mathfrak{i}$ gront eller blaat, femte og fjette $\mathfrak{i}$ robt eller Sfarlagenfarbe, fobende $\mathfrak{i}$ gult, ottende, niende og tiende $\mathfrak{i}$ forffellige affogninger af lofere gront, eflebte og tolbte $\mathfrak{i}$ purpurnob eller ftarft rpot. Der findes derfor $i$ denne Droning en beftemt $\mathfrak{I l}$ ajfeopfilling.


Dente Juhtration tuener fun til at vife Stemenes farver og beres (1xonitg i Frunt: polben. Betoenfer vi, at Bubs og fammets Eerlighed fal ifime gjenmem alle disie, iad at Stranlerte imelter jammen iblendende Glans, fan vilutte os tif, at ber vil fremt: ftaa en Eiertighed og praat, jom iffe noget Menteife fan fatte.
en $\mathfrak{B l a n d i n g}$, fom iffe er Regnbuefarberneß Sroning fan ganfle ufig, naar man undtager, at deme er mere fammenfat."
21. Bers. Sg be tolv Worte var toty Werler, enthoer af Fortene par af én ßerte, og ©tabent Gade var rent ©uld, fom giennemiigtigt © ©las.

Porteneaf Berler. - Wbad enten bi nu tager dißfe Porte for at beftaa af en enefte Berlemasie eller betragter bem fom fam, menfatte af $\mathfrak{B e r f e r}$, der er tact indfatte $i$ et andet cobelt ©tof, gipr bette intet wefentligt bed Bionezbnrdets gaalidefighed. Bilde man inboende, at det frtider mod Tingenes $\mathfrak{B a j e n}$, at en Berle fulde
 bringe den. Gndbendingen fetter faaledes Bræmfe for Gubs Magt.
 mindeligt Sprog bilde man beffribe dem fom Berleporte.
 ontales Staben fom bygget af rent ©ulo lig giememfigtigt © Blas. Det er iffe nobvendigt af bette llotryt at flutte fig til, at ©ulbet $\mathfrak{i}$ fig felb er gjemnemfigtigt. Se nu $\mp$. (ftes. Det, hooraf (Gaden beftaar; om dette birfelig bar giennemfigtigt, łumbe pt fimpelthen blot fe igien= nem det, hbad ber laa nedenumber Staden, det Underlag, hborpaa dent builede, et San, der iffe fan antages at nere faa videre behage= ligt. Lad os derimod antage, at (5aben ablime Brologning er faa ftarf ffinnende, at ben ligeiom det bedfte Speil har fuibfommen $\mathfrak{R e}=$ fleftiongtraft; da fan vi ftrate fe, hoor ftorartet og idinefaldende Birf= ningen bilde blide. Man tante fig blot et Sieblif, hoorledea en faadait brolagt (sade bilde fe ud. De baloige Baladier paa begge Sider bilde give ©jenffin under ens fooder, og §imlens ubegranjede 5 balbing obenober bilide ogiaa bife fig medenumber; naar man faa= ledes git qjemem biafe gulone Gader, fom man til at funes felo til= ligemed $\mathfrak{z v e n}$ at focope frit mellem be uendelige briber hiftoppe og de unaadelige $\mathfrak{D y b}$ ber nedentuder, medens $\mathfrak{B n g n i n g e r n e ~ p a a ~ b e g g e ~}$ Siber af ©aben med lige (Sjenfpeiling gene bidumberitg bilde mang= foldiggipre baade Faladier og Foff og derbed bibrage ftarlt til at giøre det hele til et ubegribeligt, ftoraxtet, onffert, nubigt og nat Syn $\mathfrak{i}$ fit ©laga.
 ren, ©ub, ben almagtige, og qammet.

Det ledende $\mathfrak{Z e m p e l}$. - Sammen med et Tempel Gprer Foreftilingen om Dfringer og en Midlergjerning. Maar imidlertio

Staden har fin $\mathfrak{B l a d}$ paa §orben，bliber der ingen fadan ©jerning at ubføre． $\mathfrak{A l t}$ Slags Dffer og al Miblergjerning，jom grunder fig derpan，er ba for ebig affluttet；derfor behones hefler iffe bet ybre Sinobillede paa en faadan Bjerning．Dog foruben at bare et Sted for Iilbedelje og Dfing var Templet i Jeruialem Stedets Stionted $\mathfrak{o g} \mathfrak{ß r y o} ; \mathfrak{g}$ man funde da farge，haad der ffal bare den mye Stabs Wrydelfe og（Blans，om ber intet Tempel bliver．＂J̛o，＂foarer Seeren， ＂Dens sempel er 5erren，©ud，den Mercgtige，og $\mathfrak{L a m m e t}$＂Det fremgaar，at der er et Tempel $;$ ©tadent nu（ $\mathfrak{R a p}$ ．16：17）；ment Mabenbaringen medoeler os iffe，hoor ber bliver af dette Tempel， $\mathfrak{n a a r}$ Staden ftiger ned fra bimlen．Muligens fjernes det fra Sta＝ ben，eller tanfe det bliber bennttet paa en anden Maade，faa det op＝ horer at bare et Tempel for seerrent．

23．彐ers． $\mathfrak{S g}$ ©taben befover itfe Golett eller Maanen til at ftime beat；thi＠ubs berlighed bar oplyit den，og Rammet er bens \＆ys．24．Og Tholfeflageut af be frelife ffal oaubre i bens gas，og jorbens ronger bringer fin Sertighed og $\mathcal{P}$（ere til dent．25．Og bens ねorte fat iffe luffes om Tagen；
 til ber．27．Og intet urent ftal fomme ind i ben，ei Geller hoab ber poer


Mat fáal ber iłfe bare．－－Sandinnliguiz er bet fun $\mathfrak{i}$ Staden，der ingen Nat ffal bare．Waa den nue צord bliber der

 ffat borbe fom Solent $\mathfrak{Z y s}$ ，og Solent $\mathfrak{E y s}$ fat borbe fubjold，fom fin $\mathfrak{D a g e s} 2 \mathfrak{2}$ ，paa den $\mathfrak{D a g}$ ，Serren forbinder fit Folle Slade og leger Saaret af det Elag，bet fif．＂（5f．30：26．Men hborledes fan man mifige，der faf bare Mat，naar Maanens She under den nye Singenes $\mathfrak{T i f f t a n o ~ e r ~ f o m ~ S o l e n 马 ? ~ J o , ~ S o l e n s ~ R n 马 ~ f f a l ~ b l i v e ~}$ fnofold，faa at ifoorbel Matten er fom bor Dag，bliver Dagen fyb＝ fold mere ftraalende，toet Dag og Rat，Der fanhonde Glider ligefaa ftertt forffeellige fom nu，Dog begge bliber oberbattes herlige．

24．Berz taler $\mathfrak{v m}$ Folfeflag og Songer．Folfeflagene er be frelfte，pg paa Den nye Jord i ben mue Tilftand er bi afle Songer i en bia oortand；Der har bi et „Rongeoømme＂og ffal＂regjere＂it al （Evighed．

Dog fremgaar bet af nogle af vor frelfere Qignelfer，faaledes $\mathfrak{K o g}$ Matt．25：21，23，at nogle $\mathfrak{t}$ en farlig Betnoning bil inotage Styrereß Stilling og faaledes not fan omtales fom Jordens Ronger
 Werlighed ind i Gtaden, naar be fra Sabbat til Sabbat, fra 3 ) $=$ maned til Mymaaned, fommer for at tilbede for 5errens 彐nfigt. (5). 66: 23.

Driffer bu at vinde $\mathfrak{D e l} \mathfrak{i}$ deme himmelfe ©taba ufigelige gg ebige 5erlighed? Sarg ba for, at Dit Mabn bliber optegnet $\mathfrak{i}$ Qam= mets Qibets $\mathfrak{B o g}$; thi fun de fan inotomme i Staden, hbis Mabne ares bed at firtoes ffrebne paa den himmelfe Bogs Blade.



1. Bersh. Sg han vite mig Sinjens Bands rene flob, finmende fom Sryital, fom uboaldebe fra Gubs og Yammets Trone. 3. Mibt i Ctabens shabe og paa begge Siber af Floben fob fiviens Tra, fom bar tolv sfange Frugt og gav bver Maaned fin Frugt; og Blabene af zræet tjente til folfenes ?agedom.

Engelen vifer frembeles Johames (bubs Stade Bidundere. MRidt i Stadens (Bade ftoo Sivets Trce.
§obedgaben. - §hborbel Drbet (Gabe her bentteg i Gn= tal, fat der naturligbis iffe bere blot en Bade i Staden; thi der er tolv ßorte, faa der naturligotiz maa fore en Gade til hoer Port. Den (5ade, fom her omtalez, er baden i farlig Forftand, છoded= gaden, eller efter det oprindelige Srde Betponing, Storgaden, ほobed= adfomften.
 paa begge Siber af Rinets $\mathfrak{F l o d}$; folgelig rinder Sibets $\mathfrak{F l o d}$ ogiaa midt $\mathfrak{i}$ Stadenz (Bade. Deme Flod udoclder fra (buds Trone. Det $\mathfrak{B i l l f}$ de, $\mathfrak{b i}$ jaaledes faar, er folgende: (5uds herlige Trone ftaar bed Begnndelfen til 5obedgaden, - ub fra deune Trome belder Qibetz $\mathfrak{F l o d}$, his $\mathfrak{B a n b e}$ flyder langs gjennem Gadens Midte, - paa begge Sider boffer Sibets Tre, fom Danner en hpi, fneifende Bue over Den majeftextiffe flod og fpreder fine Grene langt ud til begge Sider. Suor bred denne ⿹obedgade er, fan bi iffe beftemt ubregne; Dog faa meget fifnner man uben bidere, at en Stad, fom maaler 375 eng. Mit fra Side til anden $\mathfrak{i}$ begge Retninger, not fan lebne fin $\mathfrak{j o b e b}$ gade et ganfle betybeligt $\mathfrak{H u m}$.
(En ganife naturlig Sroning af Byens (Baber bilde bare lig (800)

Blanen i hosfanende Tegning: Tronen $\mathfrak{i}$ Mioten og en bred Gabe med Sideth flod og Sibets Tra ubagaende $\mathfrak{i}$ fire Metminger til $\mathfrak{B y e n}$ Bure paa alle fire Sider. Derded vilde alle Bydele have famme Mogang fil §obedgaden. Det bilbe ogiaa afgive Plade til ell farltg progtig Bort paa buer ai Byens Sider med jubanatg til Wobedgaden. 5ver af diāje fire Tele af §ovedgaden vilde (naturlig= bis afgangig af, foor ftor $\mathfrak{B l a d}$ gronell inotager) blive idetminofte omfring 180 eng. Mil. Man kunde indbende, at bette er at gaa for bidt $\mathfrak{i}$ fine Formuftilutninger. Sanfte det er; men bi antager, at be, Der har $\mathfrak{y a a b}$ om frart at indgaa i Demue Stad, iffe bil have noget imod lidt ufinidig Tanteorvit= ning $\mathfrak{i}$ faa நemfende.

Qibet弓 $\mathfrak{I}$ re. Men buorledes tan Qi= detasta bere ét og dog botfe paa begge Sider af floden? 1) Siffert er Det, at der er blot et Sibets Tru. Shi lige= fra forite Mojebog til Yabenbaringen ominles Det blot fom et, Lidets Tra. 2) For famtioig $\mathfrak{a t ~ f a n ~ p a a ~ b e g g e ~ S i b e r ~}$ af gloden maa bet habe

$\mathfrak{Z}$ frids af det nive Jerufalems mulige Gruniplan.
.Staben Iigger i en firfant." mere end en Stamme, i hoiffet Silfaloe det mad bere forenet $\mathfrak{i}$ Toppent eller fine pore Greme for at fumne dame et. bemryffet $\mathfrak{i}$ ganden og
 pan begge Sider af Floden. (5n anden, fom ogian er bleben formutd i et Syn et flue det himmelfe Qanda vidunderlige 5erlighed, har aflagt
 fommen Ret befand os i Staden; her faa bi Libets Trx og (Suds Irone; $u$ d fra $\mathfrak{Z}$ ronen baldede en $\mathfrak{F l o d}$ med rent $\mathfrak{B a n d}$, og paa begge Sider af Floden ftod Qibets $\mathfrak{Z r c e}$. Forjt jontes jeg, at jeg jaa to $\mathfrak{I r c e e r}$; jeg fifuede atter og faa, at be i Toppen gif fammen til ét. Det bar altiaa Sibet $\mathfrak{I r c e}$ paa begge ©ider af Zibeta $\mathfrak{F l o d}$; dets (3rene bpiede fig mod det Sted, hoor bi ftod, og Frrugten dar
herlig og faa uס fon iploblandet Buld." (Experience and Views, ©. 12, 13.) Syvorfor fulde et jaadant $\mathfrak{i r a x}$ betragtes fom noget unaturligt eller untuligt, naar bi allerede her paa Jorben har et $\mathfrak{B i l}=$ lede derpan? Det indife Bamiantra er i denne benfento mbiagtig faaledes beftaffent. Dm dette Irce figer Encyclopedia Americana: „Ficus indica (bet indiffe Figentra, Baniantrcet) er fra Dlotioen af bleben beromt for, at bet laber fine brene bange ned og fafte Rod $\mathcal{F}$ Jorben, $\mathfrak{h b o r p a a}$ diaje atter bliver til Stammer, fom ftyder nye Grente, fanledes at et enefte Tra bamer en bel liden Sfon." Saaledes tror bi, at Sivets Ira fpreder fig ud og brerer fig felb.

Sibets $\mathfrak{T r} \times$ barer told Slagz frugt og giver buer Maaned fitn Frugt. Derbed faftes She ober Srdene $i(6) .66: 23$, fom figer, at alt Kipd fal tomme "Mnmana efter 刃inmaane" for at tilbede for $\mathfrak{F e r r e n t} \mathfrak{A}$ anfigt. Srbet "Mymaane" burbe rettere vare "Maaned". Det hebraiffe Sro er Maaned". J Septuaginta ftaar der: $\mu \eta{ }^{\prime} \nu$ éк $\mu \eta \nu o ́ s$ (men ek menos), „fra Maaned til Maaned". De gienlofte lommer op til den hellige Stad fra Manned til Maaned for at nyde Frugten af Ribet $\mathfrak{Z r c}$.
 $\mathfrak{B l a b e}$ er $\mathfrak{F o l f e n e}$ til $\mathfrak{I} j e n e f t e)$. Man fan iffe opfatte Dette faa= ledes, fom om deri flulde ligge, at nogen fommer ind $\mathfrak{i}$ Staden fig efler valifor, faa han trenger til Qcegedom; thi deraf maatte man flatte, at der altio bliber nogen der tilftede $\mathfrak{i}$ faadame Saar, faafont bi ingen Grund har til at mene, at Bladenes Tjentife, den bere $\mathfrak{l b i l f e n f o m b e l f t , ~ i f f e ~ b l i v e r ~ f t a d i g ~ o g ~ v e b w a r e n d e ~ l i g e f o m ~ z r u g t e n s ~}$ $\mathfrak{B r u g}$. Dog, at trenfe fig Sigoom og Banførhed i Uopoeligheds= ftanden ftriber imod andre Sfriftfteder ubtrnffelige Dro.
3. $\mathfrak{B e r s .}$. Og ber fat ingen forbanbelfe vare mere, og Gutio og !ammets Trone ffal vare i ben, og hans Rjenere ffal tiene ham.

Disfe Drd nifer, at Der tales om Den fore (Gud, Faberen, lige= faabel fom om Sonnen. Jngen Marfer af zorbandelien findeß
 Dactelfe fal fes mere paa Jorben. Enthber Quftning pil blive for= friffende og libgivende, alt, hoad man fer, et Billede paa Stignbed, entber $\operatorname{Cnd}$ liflig Mufiik.

צ Uotryffet "De ffal fe hans Yafnn" gjolder Sroet $\mathfrak{h a n}$ 马 F̛aderen; thi han er ben, hoiz Mabn faar paa deres Pander; og at


Det er Fraberen erfares of Rap．14：1．Saalede弓 bil da Raftet $i$ Matt． $5: 8$ gaa $\mathfrak{i}$ Dpfyldelfe：＂Salige er de rente af $5 j e r t e t$ ；thi be ffal fe（5ud．＂
 Stin，thi（Gub 5erren lyfer for bent；og be ftal regjere i al evighed．6．Dg $\mathfrak{G a}$ jagbe til mig：Disje Drb er trofaite og fanbe，og jeerren，be bellige tito： feters（5ub，far ubfent fin Engel for at vife fine ₹jenere，hoab ber fratt bpr fte．7．Se，jeg fommer fuart．Salig er bell，iom beoarer berme Rogs fro： fetiess Dro．

Alter figes det os her，at ber ingen Mat jfal vare $\mathfrak{i}$ Etaben；thit Gud berren ffal bare dent 2ys．Mf 7．Berz fer man，at det er Sirifū，fom taler，noget，man frerlig maa guife paa i forbindelfe
 fom at opfylde be Bligter，der fremfitues i forbindelfe med forud＝ figelfen，faaledes f．（ftas．i Rap．14：9－12．
 jeg gavbe byrt og feet，falbt jeg ned for at tilfede for（sngelens wobder，form pifte nig bisfe Ting．9．Dg gan figer til mig：©lior dit iffe！₹hi jeg er bul
 Orb．₹ilbed（3nd： 10 ． $\mathcal{O}_{g}$ gan figer til mig：₹u fal iffe forfegle renne
 beles liret，og ben urene dorbe frembeles uren，og ben reffaidige porbe frem beles retferoig，og ben hellige vorbe frembetes helliget！ $12 . \mathrm{g}$ fe，ieg fommer frart，og min lon er med mig，for at betale enguer，fom bans（\＄jerning monne pere．
（Med §onipn til，的ad der funde vere at fige om 9．Bers，fe under Sap．19：10．）Э̌ 10．Ber弓 faar Johanme马 den Befafing iffe at forfegle Deme Boga Mrofeties Dro．Sen almindelig nudede og $\mathfrak{b o w b e d e}$ ．Teologi nutildaga figer，at Bogen er forfeglet．Sjeraf folger $\mathfrak{m u}$ ét af to：Enten har iffe Johamez adinot Befalingen，－ eller den uconte Tenlogi futoburder（6Ғ．29：10－14．11．Berả bijer， at Prøbetiden affluttes，og alles Sag bliver uforanderfig afgiort jor Srift Somme；thi i nafte ßer弓 figer Sriftus：＂Se，jeg tommer finart．＂5bor farligt og fordocrbeligt maa det da iffe were at paa＝
 faaledee fom de figer，der forventer et timeligt Tufimbarärige！Srifit Qon er med ham fil at betale hber，fom banz Gjerning monne bare，－endnu et afgiprende Bevis for，at Der ingen Brobetid bliber efter benne Begibented．Thi alle de lebende ugudelige，de，＂fom iffe


Srifti Guangelium，alle friftne Qandes Snndere（2 Theaj．1：8）bil hiempges med en hurtig DDeloggelfe af ben，fom da fommer $\mathfrak{i}$ $\mathfrak{J l b a l u e r}$ for at bringe $5 \times b \mathrm{~b}$ ober fine Fiender．

J 11．Wers betegnes fanledes spobetidens Slutning，Mfilut＝ ningen paa Srifti Miblergjerning．Ru lexer bi imiblertio af（Emnet om 5efligoommen，at denne Bjerning affuttes med srobelfen af de lebendes Sag for dett underiogende $\mathfrak{D o m}$ ．Maar benne er forbig， $\mathfrak{f a n}$ Den $\mathfrak{n i g j e n f a l d e l i g e ~} \mathfrak{B e f a l i n g}$ uotales．Saar imiolertid de lebende马 Sag tommer frem under Domment Brerf，er bi bange for，at $\mathfrak{h b a b}$ ber enomu henftaar ugjort，bil jfe faa hurtig，at Sagen nu for alle disfes Bedtommende fan figes faagodtiom at blive afgiort jamtiotg． $\mathfrak{B i}$ har derfor ingen $\mathfrak{A m l e d n i n g}$ til at grunde ober arbeidets Drden for de ledendes Bedfommende，med Senina til hoiz Sag vil blibe paabomt forit og hoiz fioft，eller foorbidt man vil fan Febe paa，at nogen oberfobedet er paobomt，forend alt er faroigt．

13．Bers．Seg er $\mathfrak{A l f a}$ og Smega，Begnnbelfert og Enben，ben forfte og ben fibite．14．Salige er be，fom holber hans Bud，for at be maa have 2bgang til Sibjent tux og gaa ind igiennem Lortene $\mathfrak{i}$ Staben．

Srifus andender her Hotryflet $\mathfrak{A l f a}$ og $\operatorname{Smega}$ om fig felv．
 ning，end naar bet andendes om Faberen，fom i $\mathfrak{F a p}$ ． $1: 8$ ．Sirifus er $\mathfrak{A l f a}$ og Dmega，Begbinelfen og Enden paa den ftore ひrelfes Raddfutning．14．Wers er，fom far bemarfet，Mrifti Drb．De $\mathfrak{B u}$ ，goorom han taler，er hane faders og fan fun vare de ti $\mathfrak{B u d}$ ，jom gades paa Sinai Bjerg．＂Salige，＂figer han，＂er De， fom holder dem．＂Sanledes uotaler han t（buds Dros Slutnings＝ fapitel，henimod jefbe Slutuingen paa det fibfte Bidneăbnro，fom bet trofafte og fandorue Bione her efterlno for fine，hpitioelig en $\mathfrak{B e l f i g}=$ nelfe ober dem，fom holder（Gude Bud．Maatte de，fom tror paa Sobens $\mathfrak{A}$ ifitaffelfe，overbeie bette nøje！

Sttedetfor＂falige er de，fom holder hans Bub＂，fyoer nogle Soerjettelfer，den nye norffe ogiaa：＂Salige er be，fom towetter fine §jortler．＂末erom har Alford＇s Testament for English Readers folgende Bemwerfning：„æ̛orffiellen $\mathfrak{i}$ Sberjatteljerne er noget befnn＝ Derlig；Den beftaar efter Driginaten $\mathfrak{i}$ Forffellen mellem：poiountes tas entolas autou $\mathfrak{g g}$ plunontes tas stolas auton，hbilfe begge Yette＝ $\mathfrak{l i g}$ fan tageß feil af indbyroes．＂ $\mathfrak{J}$ Betragtning af Demne Erfflering er Det fanhonde iffe faa oberraffende，at deme forftiellige Repemaabe
findes; ment ber fones at bere gode (ifrumbe for at tro, at det forfte er bet oprindelige $\mathcal{U}$ dernf, hworaf det fibite er fremfommet ved ent Dmifribers Feiltagelfe. (En af de aflerceldite Sveriattelfer fra det oprindelige graffe, det furifte nue Leftamente nemlig, Inder fanledes obereņitemmende med bor almindefige Divericttelie. Sg (syprian, hois Strifter ligger forud $\mathfrak{i z i d}$ for alle endnu forhanbenocerembe $\mathfrak{g r æ f f e} \mathfrak{y a n d i f t i f t e r , ~ a n f ø r e r ~ ( A n t i - N i c e n e ~ L i b r a r y , ~ B D . ~ X I I I , ~ E . ~}$ 122) Sfrifftedet $\mathfrak{i}$ Deme warm: "Salige er be, fom holder hanz $\mathfrak{B u b}$." $\mathfrak{B i}$ fan derfor uben fare betragte dette fom den rigtige Exemaade.
15. Bers. Wen ubenfor er Sunbene og Trolbfarlene og Stiprlevnerne og

(Gn sund er det biberffe Sindbillede paa en uforifammet Mand, et fraft Mennefte. Svem vilde gjerne lades : Selfiab med dem,
 iffe til at ftaa ber, forbomte fom affgibennrfere, fom Qagnere, fom
 ubtalt!
 for eder $\mathfrak{i}$ Menighederne; ieg er Davibs Rod og Clxgt, ben fimuenbe vorgen= ftierte.
$\mathfrak{U t}$ Jefus nibner bette i Menighederne bifer, at gete $\mathfrak{A}$ abenbarin=
 at de fyo Mentigheber reprojenterer Sirfen nedigjennem hele den nue Fagts $\mathfrak{I i d}$. Piriftus er Davids Slxgt, forfaavidt han optradote paa Jorben mellem Dabids Efterfommere. San er Davids $\mathfrak{R o d}$, forjaa= bidt han er Dabibs ftore Modbillede og alle Tings ©faber og $\mathfrak{D p}=$ golder.
 fom! Sg hoo, ber tariter, fomme, og hoo, ber vil, tage Sidiens Band uforifyidt!

Saaledes indbydes alle at fomme. 末errens ßjarligheo til Men= neffeflagten flaar fig iffe til $\Re_{0}$ med blot at berede det evige Live Salighed for ben, bane Beien og faa fortande, at fyer ben, fom bil, fan fomme; nei, han fender uden indtrengende Jnobndelfe, lader, fom det er en ©unftbebizning, man gior ham, om man fommer og nyder $\operatorname{Del} \mathfrak{i}$ ben uendelige Salighed, han bed fin gremfelpfe $\Omega_{j}$ jerlig= hed Gar erfberbet. 5bor barmfjertig, omfattende og ubegræniet er
iffe hank Subbubelfe! De, der tilfibit gaar fortabte, bil alorig med Grund furne flage ober, at der iffe er giort nof for at erhberbe dem Salighed. Te bil aldrig med Grumb fume indoende, at det $\mathbb{Z n}$, Der fifiontedes for at bife dem Sinets Bei, iffe var flart not. De vil aldrig kume undifnloe fig med, at Maadens Sald og $\mathfrak{J n b b y b e l}=$ ferne til at bende om og lebe iffe bar rigelige og ubegranifede not. $\mathfrak{F r a}$ felve Bearnindelfen ex Der bleben poet en Sraft fa ftcert, fom ber fumbe wes uben at berobe Memeffet bets egen frie Bilje, en Siraft for at brage det mod simfen og lafte bet op af den $\mathfrak{X j g r u m b}$, hoori

 Snna, feld ba han betalte oor fore Smidegjold i fin uendelige $\mathfrak{B a r m}=$ Gjertighed on Gelofornedrelie.

Dette fithfe Maadens Bubfab, fom det nu Inder, er endnu en anden, men den fidfte Jndbndelfe, fom ©ud $\mathfrak{i}$ fin $\mathbb{Z}$ angmodighed gg Mednnt ubjender. Som! (yder Sndbydelfen; fom! thit alt er beredt. תom! bliber det fiopte Srd, der \{nder fra Barmhjertighcdens Qaber it
 Saa for er ell barmfjertig Gude (binded miod det opfotfige Meme= fef og dog bil man iffe fomme! \{if fri $\mathfrak{D r i f t}$ og belberaad $5 \mathfrak{l}$ undifar man fig for at fomme. Saar man oa faar fe $\mathfrak{U}$ braham, Siat og Jafob i (Guds Rige, men fig feld ftod udenfor, da faar man ingen at fajte Efylden paa, ingen at rette Bebreidelier imod uben fig fero. Man fommer da til at fole dette $\mathfrak{i}$ al fit Beffged; thi der kommer et Tidspuntt, ba det i Den mindite Enfelthed vil gaa fantedes, fom sollof gribende figer om frorommelien:
„○g altio lod i ₹orb'uents Dumpe Brøl
Fra Mprtet varfleube goit bisie Ero,
Som gientod fia huert fixlbbetynget Bryit:
„Din Pligt bu fjendte, men ben øoed' ej!
○, reblelsfulbe Srb! Uubfifibningstos
Og fely anfoarlig gaar bin Sial imod
まortabelfen
"Tin Fligt Du fjende, men den øued’ ej!""

Dgfan Bruden figer: Mom! Men Frudeh er Staden, og Gborledeß $\mathfrak{k a n}$ Den fige: $\mathbb{R o m}$ ? Sande $\mathfrak{b i}$ Stbrfe nof til at ffue denne Stads
 forbaufende Stionthed og fole oz forbigipde om, at ni havde fuld Ret til at indgaa i den, Gade oz $\mathfrak{i}$ dette $\operatorname{Syjet}$ og Salighedens $\mathfrak{y}$ ab og

"Der faar man herlige ©ing at fine, Marfer med levende grønt."
 bilde da iffe Staden fige til og: תom! og det med en Dbertaleffens Sraft, fom intet funde moditan? guem af de funde ligeoberfor faa= dant nenbe og bort og fige: Jeg tragter iffe efter nogen $\mathfrak{N r v e l o d}$ der?

Men omend bi iffe fan fife demue Stad mu, jan har bog Choz ufeitbarlige Dro lovet os det, og bette er not til at give oss en foft, fulo og levende Tro, og gienmem demue Iro lyder det til ne: Som! Som, foiz du bil arve Boliger, hoor Sigdom, Sorg, Gmerte og Dob albrig fommer ind, - \{aafremt oil bil vinbe Fet til Sibet Ira, phuffe det ubobelige Frugt, abe og lebe, - jaafremt du vil
 Trone! Siom, ifald du bil binbe $\mathfrak{H}$ ogang til den evige Stad gjennem Gitue ftranlende Berleporte, - om du øuffer at vandre giennem dens Gader af ffimende (buld, - fanfremt du onffer at flue bett Grund=
 Deilighed paa fin himmelblaa Frone! som, derfom bu bil fynge Millionernes Subelfang og bele Dereß Frno! Siom, fanfremt bu vil ftemme ited de gienlofte $\mathfrak{i}$ deres Zoufange til den melodiffe garpe= fyd og bide, at bill Sarrflightighed for ebigt er omme, og at dette er Dit evige §jem! אom, faafremt bu bil have Seirens ßalme og er= fare, at bu for beftandig er fri! $\mathcal{P o m}$, faafremt bu øuffer at butte
 fom du wil fe de forlofte Mrytiaders Salighed, de forberligedes Sfare, fom ingen fan trelle! Sour, faafand bu puffer at briffe af ben him= melfe Saligheds rene Siloe, - faajremt bu bil finne fom Stjer= nerne $\mathfrak{i}$ (Fbighed paa 5erlighedens gimmel, - fanfremt bu vil binde Sod i bent ubeffibelige Ђentyffelfe, fom furder de feiersjublende brer= ftarer, naar be foran fig fer den endelpje (fytghed med fedje til= tagende 5erfighed og ftedfe nye (Glober!

Sa, Bruben figer: Rom! syem af as fan modita gitby=

 Tru, fat bi mbtrode i Staden gienmem benz Borte. Sg bi fant fole, at pi hører hjemme $\mathfrak{i}$ bor $\mathfrak{F a d e r}$ Sus blanot al dente uende= lige $\mathfrak{b e r l i g h e d}$, og at netop bisfe Boliger er os beredte; ja, pi ffal tomme til at erfare ben fulde Sandied af de traiterige Sro: "Salige er De, fom er fafbebe til Lammets Bryllups 彐adber." $\mathfrak{H a b}$. 19: 9.

Den, fom Korer, fige: Som! Bi far hort om Dette deilige $\mathfrak{Q a n d a}$ §erlighed, Stionhed og Salighed, og vi figer: Mom! Bi har hart
$\mathfrak{o m} \mathfrak{F l o d e n}$ med dens gronne $\mathfrak{B r e d}$ der, $\mathfrak{m}$ Treeet med dets lagende Blade, om den ambrofife $\mathfrak{Z o b j a l}$, der blomftrer $\mathfrak{i}$ (Gubz Waradiz, og bi figer: $\mathfrak{F o m}$ ! Den, fom torfter, han fomme, og ben, fom bil, ban tage Rineta Band uforfifidt!
18. Wers. Tgi jeg vibner for entyer, fom horer benne Bogs ßrofeties Srb: Ferfom nogen lagger noget til bisje Ting, da fal (Sublagge paa ham be Blager, fom er ffreone i beme $\mathcal{B o g}, 19$. og berfom nogen tager noget bort fra benne ßrofeties Bogs Orb, ba ffal (Sub borttage hans Del af Sidiens Bog og af ben hellige ©tab og be Sing, fom er ftreone i benme Bog.

5yad bil bet fige at lagge til efler tage fra benne $\mathfrak{B r o f e t i e g ~}$ $\mathfrak{B o g}$ ? Man erindre bel, at Drbene her gialder denne $\mathfrak{P r o f e t i e g ~ B o a , ~}$ med andre ©rd Mabenbaringen, fobrfor altfaa hoad der figes om at lagge til eller tage fra ubeluffende gicelber denne $\mathfrak{B o g}$. Sh tan man ifte falbe noget et Tillag til denne $\mathfrak{B o g}$, uben at man lagger bet fil $\mathfrak{i}$ den beafigt at fan Tillegget betragtet fom en agte og oprinde= lig Del af $\mathfrak{A}$ abenbaringens $\mathfrak{B o g}$. Mt undertryffe eller fjerne nogen Del af famme vilde brere det famme fom at tage fra Bogen. Sige= fom Mabenbaringens $\mathfrak{B o g}$ iffe fan falbes et Tillag til Daniels Boa, faaledez bilde det iffe vare noget Tillreg til $\mathfrak{A} \mathfrak{A b}$ enbaringena Bog, om Gub fulde finde det tientigt at give ps yoerligere Mabenbaringer giennem fin 彐and, uben forfaabiot altfaa Dette gior Sirab paa at bace en $\mathfrak{D e l}$ af denne $\mathfrak{B o g}$.
20. Bers. Şan, font vibner bisfe Ting, figer: Sa, ieg tommer fuart. $\mathfrak{H}$ men, ia fom, ferre Зefuß! 21. Bor ફ̧ertes 马efu fixfi Maabe vare med eber alle! Ymert.

 og Ouldendelfe. Soor traffende flutter derfor iffe Bogen med den hpitidelige $\mathfrak{F}$ orfifring: "Ja, jeg fommer fnart." Maatte vi med gld=


Saaledes flutter da deme af almben indblafte Sfrift, - flut= ter med det, fom er det bedfte af alle Lofter og Sijenftanden for den Siriftuez $\mathfrak{y a a b}$ : Srifti Sjenfomft. Da fal de ubvalgte forfamles og tage $\mathfrak{M f f f e d}$ med alle dette timelige $\mathfrak{Z i n}$ Sinder. 5owr rig er dog iffe bente Forjattelfe paa alt, hado ber er ben Sriftne Darebart! Bandrende fom en Yandflygtig $i$ deme Snndenz $\mathfrak{B e r b e n , ~ a b f i t i l t ~ f r a ~ d e ~}$ faa, der har den famme onrebare Zro, langes han efter at fomme fammen med de retfardige, efter de gelliges Samfund. Mu fat han
opnaa bet；thi afle de fromme fal forfamle弓，ifte fra et $\mathcal{L a n d}$ blot， men fra alle，iffe alene fra en Tibaalber，men fra famtlige－Den ftore $\mathfrak{J n o h}$ bfthing af de gientofte，der fommer frem $\mathfrak{i}$ en lang $\mathfrak{o g}$
 $\mathfrak{g}$ imlens $\mathfrak{T r o m m e r s}$ fraftige $\mathcal{E n d}$ indblander fig frybefuld，og en Gidtil uhprt，ufjendt Sang i Berdensaltet，de gienlpftes Sang，fqier fine berlige melodiffe $\mathfrak{I o n e r}$ ind $i$ ben almindelige，alt omfattende Jubel og wenryffelfe．Saaledes fan be bellige famlez for at fryde fig $\mathfrak{i}$ al Ebighed $\mathfrak{i}$ hoeranberes Trervarelfe，－

> "Ment (Mubs 5erlighed ret fom elt gylben ©ø Baber alle bem, ber iffe ffal bp."

Deme Samlen har intet andet emb qufforroigt ved fig．De hellige fant iffe andet end jufte derefter og bede derom．Som $\mathfrak{j o b}$
 De opbaagner efter fanz Rignelfe．Under dizife Forfrantelighedens $\mathfrak{B i f t a a r}$ juffer bi langfelafulde，at vi má findeg ifledte，iffe nogne． $\mathfrak{B i}$ fan blot ftaa $\mathfrak{i}$ jpandt Forbentning efter Den Stund，ba bi foal faa en fonlig UDfarelfe，bort Regemeş Forløらning．Bort ゆie jpei＝ Der efter at faa et Bliz af den himmelfe ⿹erlighed；bort $\wp \mathbf{D r e}$ benter for at opfange $\mathfrak{Z b D e n}$ af den fimmelfee $\mathfrak{M u j i f}$ ；bort $\mathfrak{g} j$ jerte banter ved Tauten om bens uendelige（Sheder．Bor Quit til at nybe $\mathfrak{B r y l}=$ lupznadverens Maaltio bliver ftorre og ftorre． $\mathfrak{B i}$ raaber paa den
 §ejus，fom fnart！Jnget mere belfommen Beretning fan modagez end den，at あerren til fine（Engle har labet uogaa den Befaling： Samle mig mine ubalgte fra bimlenz fire Binde！

Samfing jitedet woer fun Tiltrafining．Der er $\mathfrak{y}$ efu，Den fagrefte $\mathfrak{b l a n d t} \mathfrak{T}$ itufinde．Der er Bubs og Zammetz Irone，i hots berlig＝
 Staden af §afpiz og Gufi，fiti Bugmefter og Forarbeider ©bil er． Der rimber Qibeta flod，fom ftraaler af Gubs Werlighed og baider
 med fine lagende Blade og fin libaidende $\mathfrak{F r u g t}$ ．Der er $\mathfrak{A b r a h a m}$ ，
 vibner，fort：hele den himmelffe Stare．Der faar man ffue herlige Ting：Marfer med levende gront，Blomfter，fom alorig bianer，Elbe， fom alorig ubtørres，Brobufter $\mathfrak{i}$ endelos Mangfoldighed，uforgiœnge＝ lige frugter，Sironer，jom aldrig forountles， $\mathfrak{y}$ arper，fom itle tjen＝

Der Miexty; der wil oberthobedet findes alt, fom den fan tante fig eller ønffe fig, hoiz Smag er frigiort fra Synben og habet op $\mathfrak{i}$ Howolighedent 5nqider.

Bi maa fomme bid! Bi maa fole os i Gubz Tilginelfes Smil, med foem vi er bleben forfonede, og iffe mere finde; bi maa faa
 og aldrig mexe do; bi maa bbile under Sfinggen af dets Blabe, der
 briffe af Rilden, der ficuter $\Omega i d$, for aldria mere at torfte; bi maa bade os it dens Sploftenff pg vorde forfriffede; bi maa bandre paa dent gylone $\mathfrak{B r e d}$ er og føle, at bi iffe langer er landflngtige; bi maa bytte Sorjet med Sronen og fole, at bor Yomygelfes Tid er tifende; bi maa nedlagge Bandringjitaben, optage $\mathfrak{P a l m e g r e n e n ~} \mathfrak{g g}$ fole, at Æeifen er endt; bi maa aflegge bet rebne Slabebon fra bor
 Striden er endt og Seieren bumben; bi maa fifte bor Bilegrimẻban=
 $\mathfrak{o g}$ fole, at Synd og Forbandelie iffe mere fan beimitte os. $\mathfrak{D}$, maatte frart $\mathfrak{D a g e n}$ gry for spite og Seier $\mathfrak{o g}$ alt, fom gode er! Maatte Englent frale fendes ud for at famle de ubbalgte! Maatte det $\mathbb{E}$ gite gaa $\mathfrak{i}$ Dpinfoelfe, fom $i$ fit $\mathfrak{F b l g e} \mathfrak{b a r}$ denut uforlignelige 5erlighed! Зa, fom, Serre 马efug!


## ©illurg.

## 想orte miografiex.

## Ifremrawnirs flartyrre.

(Ec liortreter pan Eiac liti.)




 fatninger forbonte af Waven. San ble mbtalot for an geiftig dorimment. men forfuarebe fig fan godt, at ingen beftemte forbobsmegher toges. Fa han

 Befaling fra Kongens Moder iguen lashot. Set ir marfuerbigt, at mutno feipht ban fortfatte fithe volbjomme llagreb paa ben comerife ritifes pigtigite
 Dmitenbigheber matte frifte. Men over firti Mar eiter hans Sob, fom fand



 fattelfe af Bibelent.
 §an eryolbt fin llbbantelfe ved lutiverfitetet i firag, hoor gat blew Eoftor i


 Guiffe gan offentlig frembevede, ontendifiont lyat ble forfugt af fere finuer. Wian Smut af bans erere paabegubtes en Neformation paa litiveritetet, og fifut ber giotbes foribg paa at fanfe ben, nobrebte ben me eare fity bog mere
 nogle Maanebers jubeparriug bamt til at brentes. Dmendfignt han veb Baalet alentagne (5ange opforbrebes til at tithagefaloc, megtebe lyan bog bette paa bet beftemefte, og indtil fualt af Rogen vedhten han at bebe og finge med flar Stemme. 5jan ble brembt i 1415, og bans atit of felv Sorben, buowna ben laa, blev forfigtig opjanfet og tatet i whinen.
 $\mathfrak{b l e v}$ fobt mellem garene 1360 og 1370, fulbonte fime Stubier ved lluinerfitetet af famme Navn, hoorefter han reifte over ben forife Del af furopa. 's watis

med Wiclefs Sfrifter og overiatte flere af bern ift eget ©prog．Bed fitt ₹il＝ bagefomit til ßrag betienbte han aabenlyft weiclefa Sare og lialp jus i Refor： mationens $\mathfrak{b a r f}$ ．Sa fibftnconte blev inbftomet，ubtuyte ban fin Willigheb til ogiaa at mobe for Sirteraabet for at forjoare fin $\mathfrak{E}$ ro og anjogte $\mathfrak{b o z}$ feiferen om jiffert \＆eibe．Dette blev iffe inboilget．Tog begav han fig bio，men paa fin $\mathfrak{S j}$ ：mreife blen gan greben，fort til（5oitnib og efter 5us Martyroom trmet med famme ©ffabne．Beb en qiebliffelig Gvaghed tilbagefalde han fin Rave； men ba han var bleven løslabt，begrab han fin Synb og gientalde fin Til＝


G3ifiam Sundale，ent boi engelft geiftig，blev foot omtrent 1484. 5aut erhotbt ell gob Sfoleubbantelfe $i$ Eambribge og Oxjorb．Sbet han antog Reformationens Sare，opvafte han veb fin शibfiwibed og fine（spuer til at ub＝ lregge ben，\＄apifternes 5ab i ben Brab，at han nobtes til at joge Filflugt i Eyftand．Da bet var hans guftuelfe，at ben bellige Sfrit burbe lajes af Masjerne i beres eget Modersmanl，frembragte hau en fulbitwibig Overiattelfe af bet nye Eeitamente paa Eagelif，og omenbfifit ber bled giort furigg paa at unbertryffe ben，var bog Efteriporgielent efter ben jaa jor，at fefs llogaver af famme blev tryft．Sente Sperfattelfe tiente ogiaa fom Mønfter og Orund＝ $\operatorname{lag}$ for $\mathfrak{f i o n g} \mathfrak{J a t o b}$ Sperpettelfe og er fun liot mere forceldet end bentue．§an overjatte ogiaa be fem Mojebpger．For bisje og anbre reforntatorife Efrifter blev ban fengflet i gntwerpen ifplge ben engelfe Regierings Tilfundelie，og efter atten Wiaamebers fangenffab bled han brendt efter forf at vere bleven fualt af Boobelett， 1536.

Sbomas Cranmer，ben forite protefantifte（Erfebifop ai（5anterbury， bled fobt i 1489 ．Smenbifiont han var alvorlig $i$ fit ©mbebe fom geiftig，be＝ fattebe han fig bog fom Stat3mand enbel med Politifen og var faaledes vel＝ ffiffet til at forene $\mathfrak{F a v e b}$ mmets religiple og verbslige Fienber．§an var en
 Fan bengttede fin $\mathfrak{S n}$ 万flybelfe til at inbfore en rentere fritenbom og begunbte ben engelife Sirtes Qpsrivelfe fra Paveitolen．Mren hans egentlige reformato： riffe Birffombed falber forit unber（ebmarb VI，paa hoilfen Tib Feformationen giotbe god Gremanatg．（5fter Gbmarbs Dob forenebe（Granmer fig med bem，
 misuffedeß，og ben paveligindebe Miaria，fom befteg Tromen，lod（5rammec fanglle for §øijorreberi og 反jatteri，afictte fra jit Embebe og oømme til Baalet．Beb en piebliffelig Svaghed erflærebe ban fig villig til at tilbagetalde fine Bilbfarelfer，men ba han offentlig fouloe gientage fin $\mathfrak{M f j p a r g e l f e ~ f o r ~ b e l e ~}$ Nolft，bab han forft（Wub om Silgivelie for fine Synber og befjenbte berpaa med itor Frimobighed，at ban fun af Soaghed og Dobjirngt Gavbe underfrevet hit Tilbagefalbelfe．Dosbommen fuldbyrdebes i Martz 1556．saa Baalet Itaf han ben hqire 5aand ind i Sben og raabte：＂Denne Saand har hanblet ilbe，bente onde saand，ben ffal ogjaa fiprif libe Straf！＂
$\mathbf{s u g h}$ Satinter，fobt omtrent 1490，war ent af be lebenbe firfereforma：
 blev Magifter i be frie ケunfter．Bed Begunbelfen af 彐efornationen pat han
en wrig Papift; men efter en Eantale meb Marturen *iluey frajagbe Gan iig Den fatolite zro og arbeibebe iorigt med at prabife (Evangeliet. Syentif VIII, fom fandt Bejag i Gans prabifenex, giorbe ham til Bifop af worcefter; men ba ban ifte vilibe affagge (50 paa nogle af Kongen opititube Troes̃artifier, fra= traabte ban beme Boft. ©fter fin Beffatter (Srommells Dob bled ban af bentes Fienber faftet $\mathfrak{i}$ fangiel. Syan blev fat fri under Gomarb VI, men nagtebe atter at indtage fit Bifpefobe og iorblev hos (sranmer og bialp benne med $\mathrm{Re}=$ formationem. Wa Maria befteg Zronen, blev han atter fougilet, blev fiben til: Ligemed (5anmer of Fibley inofalst til at bisputere med pavelige Bifopper it
 bomt og brandt paa famme $\mathfrak{B a a t}$ fom ßibley, 1550.

Zohat 3rabforb bled fobt i ben tiblige Wel af henrif VIIL's Regie= ring. San lagbe tiblig for Wagen en Sntag for Qarbom og begnubte at fubere Lovfynbighed, men ba gan fanbt mere Begag i Teologien, flyttebe ban til lini=
 minbre ent et Mar bley giort til Magifter $\mathfrak{i}$ be frie ©utiter. Snart efter bleo han (5bmarb VI's Sofprebifant og bled en af be meft populaere proteftantiffe Brebifanter $\mathfrak{i}$ Riget. Men efter at ben jtrenge ふatolif, Maria, beiteg sronen, blev ban beffibt for sixtteri og indeffuttet $\mathfrak{i}$ gangiel $i$ et og et balvt Mar, giennem boilfen wid ban med fin ßen Gialp at fremme ben Sag, for boiffen $\mathfrak{h a n ~ l e b . ~ B a ~ G a n ~ e n b e l i g ~ b l e v ~ f o r t ~ f o r ~ \Re e t t e n , ~ f o r f o a r e b e ~ h a n ~ f i n ~ S a g ~ t i l ~ b e t ~}$ poerte trobs alle forigg paa at omvende ham til fatolicißmen. ⿹\zh26an blev for= bomt og overgivet tif cflammente i 1555. San bobe, glab over, at han faa= ledes blev agtet parbig til at libe for Sandyeder.

Miduotas Midley, en larb engelfi Biftop og Martyr, ubdannet paa ßembrofe follegium, Cambribge, blev fobt omtrent 1500. Waa (5rumb af fine fore Evaer og fit frombed tithog han fig Granmers Dpmarfiombeb, gienuem
 warb VI's Regiering blev Gan anjat fom Biffop i Rodefter og fenere til at beflebe Bijpeembebet i Sonbon. Formedelf bans Jndflybelfe hos ben unge Sionge blev alle Mibler, fom for amendtes til at undergolbe forbarbebe Droms: broore og Murfe, nu afbenttebe til googiørende Diemed. (Efter ©bivarbs Dod fluttede han fig til bem, fom fogte at fette Jobame (Srey paa Tronen, og i en Wrebifen abvarebe han folf imod bet onde, iom vilbe veberfares Proteitantis: men, berfom Maria fifulbe beftige Tronent. Paa Grunb heraf og paa (brund af Gans Mibtiarfed for Reformationen lod Dronning Maria ham gribe og fpre til Siforb for at bisputere med nogle af be pavelige Bifopper, og ba ban negtebe at tilbagefalbe, bled han breubt tilligemeb \&atimer, 1555.

Gohu sooper blev fobt omtrent 1490. San erfoldt fit llobannelfe i Srforb og ubtraabte fom Bacalareus i be frie אunfer, gnorefter han gif mbit (5iffercienferorbenen (en wanfeorben); men hans Spmaeffombed blev benlebet paa 3 wingliz Sfrifter, og ba han flittig Gavbe ranfaget Bibelen, bled han en intig jorporer af Reformationen. Da ban iffe var widenbe om ben fare, bans $\mathfrak{A l f f u e l j e r ~ u b f a t t e ~ h a m ~ f o r , ~ r e i f t e ~ h a n ~ t i l ~ F r a n f r i g . ~ B e d ~ f i n ~ T i l b a g e f o m i t ~}$ til (5nglano erfarebe ban, at kans vid enbmi fod $\mathfrak{i}$ fare, boorfor gan flygtebe
 2ar．Ea ban atter fom tilbage til（Suglanb，arbeibebe gan med faa fiort §elb for at underoife emmentigent，at siong（edmarb VI indobs ham til at blive i Qonbon og nitfe for Meformationens gremme og giorde gam til Biffop af Wor＝
 at have veret indefluttet i atten Maaneber blev han bomt for $\mathfrak{S i j e f t e r i}$ og over＝
 mobighed，omendifiput be varebe uiadoanfig lenge paa Brund af，at man brugte gron ${ }^{\text {Neb．}}$

Soly Moncri，ben forife bland be mange，fom led Marty boben
 lubdurelfe i（Ganbridge og brev fenere Яappellan for det enjeffe §anbel弓hus i 2 utwerpen，foor han blev befjent med Taubale gg（5operbate og ped beres
 Wittenberg，hoor lyat blev ©ialeførger for en tyft Menighed；men ba（Gd＝ ward VI fon paa Tronen，bed han indfubt til at tomme titbage og blev anjat ved St．Waul弓 इoufirfe．©ønbagen efter at Drouning Maria befteg Tronen，
 den Sute，fom blev fremthenet i Rong（fbwaros Dage og at moditaa alle
 mert forjuarebe fig jaa godt，at man lob fam gaa fri．Dette mishagebe Mratia，on gat blev atter indfaldot pagbut at led：fom fange ift eget
 $\mathfrak{h a t}, \operatorname{og}$ da $\mathfrak{h a n}$ nugtere at tillagefarbe fin Qere，blev fan brendt $\mathfrak{t} 1555$.

## Iffentagetur Thefarnatarer．

## （ $\because$ e liortretter pan ミibe 585. ）


 （Sotta，tog fig af ham og lod ham faa en god Opbragelie．Syan ituberebe forit Qoofyndigled ；men en Tildragelie，ber ner bavbe foraariaget $\mathfrak{h a n s}$ Dpo，bi＝ bragte ham en faa fterf folelfe af Sivet ふlofter．Ser fand gat en Bibel，fom tan begnnde at granfe nopie，og ban
 ben \＆cere，fon den fatolife Ritfe fremfatte fom ben＂enefte faliggiprende＂，og ba
 den romerffe Ruffes Bildfaretfer enbiut bobere．Smiblertio bled han falbet tif

 ferebe imod bette fficubige Febrageri og giorbe bet med en faaban §raft ig Operbepi弓ning，at ell Mrengbe Menueffer，ogiaa hgie og magtige 戸eerrer，fut＝ tebe fig fil ham og bjalp fam i ©trib．n．San bled befalet at fomme til Rom， ment negtebe bette．Wapelt ubitebte ba en Banbulle，men Suther opbranbte ben offentlig．Bed Sirfeporfanlingen i worms afflog quther at tilbagefalbe，og
fnart nobrebtes hans Mntueljer og Sfrifter iffe alene over hele Eyfland, men over Gele Guropa. Euthers ftarite (sjerning ona, at ban overfate Bibelen paa

 fout efter ben Tio bled falbt Broteftanter. Beb Rirfeforfamlingen : Ougsburg
 enbun er ben lutherife 夭irfes vigtigite Befiendelfesffrift. Quther vebbled at ffrive og pirfe, indtil han overamftrengt af atbeibe bobe i 1546.

Filip Mtelandton, Quthers berømte Meobixlper og Betr, blev foot i
 Sturier ved Univeriftetet $i$ 马eibelberg og mobtog juart efter Frofesforatet $i$ Greff ved Wittenbergs lutiveritet. Ser fíuttede han fiart et inderligt Benfab med Suther, gyis Meninger han antog, ba han forfoarede ham varmt baabe i Sfrift og Tale. jans Betanflombeb og foriigtighed bibrog fardeles meget til Ubobrebelfen af bent proteftantiffe \&are, ba bette tiente til at bermpe ben liben=
 Яugbburgfe fonfesfon"; besuben var han eut indifybelfestig Sfrbent og jor= fatter af bet forite Syitem af proteftantifit reologi, font ubtom i mere erio femti Oplag og blev brugt fom Sarebog ded lmiverfiteterne. 5ants Scerbom og Be: finbighed giorbe ham beromt over bele europa, og sungeme af england og Frantrig inobpo bam til at tomme og bofnte fig i beres Riger; ment han fore= traf at blive i Wittenberg, huor han bobe i 1560.

 til Stubter, blev han farit fenot til Bafel og Bern og jenere bent til lutwerfi= tetet $\mathfrak{i} \mathfrak{W i e n}$ for at ubbanmes. Efter fin tivoagetomit blev hant Sognepreft for

 Dele af bet gamle ubenab. Beb biafe teologifte (sranffinger lebtes ban til at fe $\Re$ omerfirfens Wilbfarelfer og gorbervelfe, og han begytbe at tale offentlig imod ben, ifar mod bené varite noffeiffe, Mfabjhandelent, indtil han bevintebe
 Sadjen. Wisfe religiøfe Splittelfer foraarjagede ent Borgerfrig i Sdumeite, og Bwingli, der ledjagebe fin $\mathfrak{A r m e}$ fom Feltpraft, blev brebt pan Slagmarfen i 1531.

Johan Salvin, en beromt Reformator og (Brunblaggeren af et reli= gipt Samfund, ber efter ham faldes תalvinifter, blew foot i 1509 . Saat bled tiolig beftemt til at intrabe i firfers sjenefte og fit ef limetefald formet og nob Snbtegterne beraf, ba bau fun var tolv Mar gammel. Shan fenbtes til Baris for at fubere Teologi, men ba gan ger begyndte at toible paa bent fatolffe Sirfes Dogmer, opgav han Teologien og faftede fig over jutidife Stus: bier. Men frart blen han fiendt med den proteftantife lare, antog ben og forfuarebe bent faa fraftig, at han blev ngot til at forlabe franfrig. Syan trat fig mu tilbage til $\mathfrak{B a j e l}$, og ber ftrev han fit berpmete Barf "Mriftendommens Oprettelfe", ber bled overfat paa flere Sprog. Derpaa flyttebe gan til Benf,

Goor han var $\mathfrak{B r a j}$ og $\mathfrak{F r o f e s f o r ~} \mathfrak{i}$ Tpologi；men han blew ubot til at reife berfra，forbi ban iffe pilbe boie fig for nogle papiftifte Former．Şan bojatte fig ba $\mathfrak{t}$ Strapburg，boor Gan opreife en franfe Menigbed，hoilfen han betjente． （Geiftligheden i benne $\mathfrak{E y}$ valgte $\mathfrak{g a m}$ til fin Reprajentant veb firfeforjamlingen $\mathfrak{i}$ Worms．Efter inbtrangenbe Dpiorbringer venbte hat tilbage til Benf，boor ban mibtjart virfede for 刃eformationens Fremme indtil fin Dpo， 1564.

Sohn Suox，belt beromte fotfe Reformator，bled fobt i 1505 og fit fin Ubbamulfe ved St．Gndrems Univerfitet．§an mobtog frefteinbvielfe og Braitefold，men affoor fatolicismen efter at have leit gugufins og §ierony＝ muß＇Gfrifter．Sean blev anflaget for 爪ictteri og hans offentliggiorte Troes＝ befjenbelfe forbomt；men ba begynbte ban offentlig at forfgnbe fin Sare fra Brabifefolute，og Reformationen ubbrebte fig med rivenbe Surtighed．Smibler＝ tid bled St．Mndrems beleiret af en franft flaabe og indtaget，og finor bled fangen og fort til Æouen．Ђer bomes fan til（baleierne，goor han maatte tralle itniten Maanteder．Gfter fin Qostabelfe reifte han til Eugland，byor
 Maria ©tuarts Ironbeftigelie begav ban jig til jranffurt，boor ban predtfede for engelffe flygtninge．Derpaa brog han til Benf，goor han futtede fig note til Sialpin，boiz fare ban jatte meget bpit．Da han venbte tilbage til Sfot＝
 og var Slaten i llbarbeibelfen af ben fotfe Sirfes Wefjenbelfesffrifter，og gan oplevede at faa fe 刃eformationens fulbftrobige Seier $\mathfrak{i}$ fit gobelanb．San bope i 1572.

 Spbragelfe．§an befymrede fig fun lidet om religiøfe Ting，før gan lod itg Goerve til Solbat，og en of bans fammerater，fom havbe taget gans poft， blev brabt．5yan tog bette fom en birefte Mellemfomit af forfonet，og han
马yjemfomf forenebe ban fig med Baptiferne og blev en nibliat og virffom Prabifant iblanot bem．Waa ben tid blew alle，fom afoeg fra ben engelffe Statafirfes Sare，forfulgte og fraffebe，og Bunyan bled faftet $\mathfrak{t}$ Fengiel，goor han forbled $i$ tolv Mar．Jer fired han fin verbensberomte Bog＂Milegrims Banbring＂，fom fiben er bleven overjat paa etboert Sprog，hoor Griftenbommen Gar trangt inb．5an har ogian firevet fleve andre $23 a r f e r, ~ f o m ~ " D e n ~ b e l l i g e ~$ Srig＂o．a．Da forfolgetferue ophorte，blev ogiaa gan lpslabt．Sant optog atter fin forrige（5jerning og er meft fiendt unber Tavnet Biftop Bunyan．San dobe i 1688 af Sveranitrengelfe．

Joht Mestey，Metobisment（Srundragger，blev foot i 1703 og fif fin Ubdamelfe ned Sxforb Univerfitet．San var en fremragende \＆acer veb sin＝ coln collegium．Sammen med fin Brober og nogle andre banmebe hau en Forening for gienfibig Belœrelfe $\mathfrak{i}$ teolngiffe Spørgぶnaal，og paa famme $\mathfrak{i o}$ ofrebe be fig naften ubeluffenbe til at bejpge fengilede og ulyffelige og linbre beres Nob，til freng Faite， $\mathfrak{F p n}$ og anbre Religionspuelfer．Baa Eeneral Dglethorpes Spforbring lebjagebe Wejley ham til Seorgia，Mmerifa，for at om＝
venbe Subianerne. Sean venote bog om en Tib tibage til (Englanb for at ar= beibe i Migfionen ber. Şantantte flet iffe pan at fitille fig fra ben engelfte Statsfirte, men fun at fabe en Beffelje blanbt be forfomte slasjer veb at prebife $\mathfrak{F r e l j e}$ for ©ynbere giennem Troent paa §riftus. תirferne blev bog lut= febe for ham, men Gan gold Moder under aaben fimmel, og jaa mange blev omvente peb diaje Befrabelfer, at bet blev nobvendigt at organifere Menig= bebcr, og rummelige תirter blev byggede. Šan arbeibebe utrattelig ifutrivil= lige (bjerning, fom baabe Grglant, Sfotland og Srlanb nob goot af, lige ind= til fin ©ob, fom inbtraf $\mathfrak{i}$ 2faret 1791. Şan havbe ifit gio reift omtr. 300,000 (eng.) Mil, yorbt mere end 40,000 Frabitenter og beģoruben flebet mange ftore Boger.
 Dxforb Univerfitet. San war med et inderligt $\mathfrak{B e n f f a b}$ fuyttet til Sgarles Wesley og par et nibficert Meblem af ben lifle jorening, ber gav ©todet til Metobisinen. San bled fart orbineret og begynbte fin mertwarbige Epbebane jom Mişionce. Waa Sobn westeys inditandige Opforbringer, fom bengang var i seorgia, retfe ban til Mmerifa, menl pente fnart tilbage igien for at iøge oprettet et $\mathfrak{B q}$ rneafyl. §jan foretog berefter enbru fem ßeifer til $\mathfrak{A m e r i f a}$,
 og han giorbe ogiaa en Tur til Şollanb. F̧an modote for Mobitand ai ben engelffe (seiftigheb, og od Sirferne forit blev luffebe for ham, var hau bent forfte, ber begyndte at bolbe Mibder unber aaben 5immet. Jan havbe i vỉie ßuntter elt forfifellig Spfattelfe fra Brobrene $\mathfrak{B e s l e g}$, hoorfor han filte itg fra bem, og veb bette Brub fremfom to Slags Metobiiter, faldiniftiffe og meg= Leganife. Jan fortiatte fit arbeibe med for Nibticrbed, talte undertiben 3 à 4 Bange om $\operatorname{Dagen} \mathfrak{i}$ lugevis og bobe $\mathfrak{i} 1770 \mathfrak{i}$ Amerifa, wetop fom han beredte fig til at foretage en fovende $\exists$ Misfionsreife ber.

Sohn Fletdicr bled fobt i Sximeig 1729. San var af fornem Stand og ftuberebe ved Univerfitetet $i$ bienf. Da hant iffe ftemmede overens med alle Sialvins \&xrepunter, opgav ban Tanfen om at blive Fraft og gif i Srigatie= nefte. Da frigeit var forbi, reifte Gat til (England og bled 5ajlerer. §yer
 Sirfe, men affiog bet. Se fattige of nodidende tog ban fig ferlig af, hans Qrbeibe falbt meit $\mathfrak{i}$ fattige Minebiftrifter og Bjergegue unber jortplgelfer og Forbinbringer, og bele hans Birfombed var praget af \{iarligheb og Selofor= negtelfe. San beipgte Franfrig, Sdmeik og Stalien. (Efter fin Tilbagefomit beftnrebe ban en fort sio ent teologiff © fole, ment ofrebe fuart bele fit zivog
 ffrive Metodifterues ferlige Lcerbomspufter. Scan bobe i 1785.

Wiffant Mifer, ben nyere Tios ftorite spormator, blev fobt i Mas= \{adufette $\mathfrak{i}$ : efter funbfab, erbecwede ban fig en betybelig llodannelfe wed egne wnften= gelfer. Syan beltog i frigen i 1812 og bled forfremmet til Saptein. San var すritanfer inbtil 1816; meat en ombyggelig luberfggelfe af Bibeten i ben 5en= figt at giendrive תriftendommen overbevifte ham om hans feil og aabnebe for

Berben be indtil ba neften ufjende Brofetier. Giter lang Betænfning og megen Opforbring af anbre begynbte han fit Sids forite (3iferning, at forflare Brofetierne, af builfe Gan bevite, at תrifi Somme var nar, goilfet forumme= lig fremfalde ben ftore religivfe Bevagelfe it 1844. Bubffabet ubbrebte fig fuart faa vibt, at kan modtog Snbbybelier fra alle be vigtigite Staber i amerifa, og han imobefon faa mange af bisfe, font det var nuligt. (Sn Baffelie, fom man enomu alorig gavbe varet Bibne til, fremfom i alle fitefamfunb og ub= profte fig enbog til ©utopa. Sm enb han tog feil med 5enfyn til కiben for ふufti allot אomme veb ent feil Ubtyonitg af ßrofetient, faa pifer bog Stprfte= beten af bant Mrfuelfer fig at pare fortefte og inbforte en ny 2fra $\mathfrak{i b e t}$ albrig endenbe Reformationsocerf. Fan ofrebe fig felv fulbftentig til bet Bart, han havbe begyndt, og arbeibebe for bet baabe $\mathfrak{i}$ Sfrift og Tale intil in wob i 1849.


## ARegilter aner forfottere

$\mathfrak{o b}_{\mathfrak{g}}$ Antoxitetex, benuilie til

$\mathfrak{i}$ dette $3 \mathfrak{y} \mathfrak{x} k$.
Eide Eibe
Christian ITnion ..... 33., 644
Christian Statesman, ..... 649, 650
(subler ..... 046
Chester (Eng ) Chronicle ..... $64!$
Christian Weck!y ..... 649
Christianisme au 1 ..... $64!$
Christian Palladium ..... 694
Christian Advorate ..... 698
Comprehensive Bible ..... 886
Comprehensive Commentary ..... 405
Sbambers Encyclopedia ..... 533
Church Advocate ..... 626
Catechism, Christian Religron ..... 633
Catechism, Doctrinal ..... 624
Catholic Christian Instructel ..... 633
Champlain Journal ..... 645
Congregationalist. The ..... 695
(56icago Tribune ..... $69^{\circ}$
Gampbell, Nterander ..... 630, 747
(Supriant ..... 807
(Sroly, (Sieo. 298, 299, 593, ' ..... "42
(b) Mubignt ..... 150, 163
Towling ..... $168,16!$
Bupin ..... 205
Domestic Bible ..... 386
Tobbribge ..... 436
Tevens, M. M. ..... 463
Tmight, Fraliont ..... 462
Dublin Nation ..... 606
Daily News, Sonbon ..... 335
Tu $)^{2}$, fante ..... 792
(5-Iltot ..... 537
(6vagrins ..... 163
(Flifabeth, Gharlotte ..... 168
Encyclopedia Americana . . 978 ,
279, 287, 320, 456, ..... 802
Evening News. Tetroit ..... 333
Ecclesiastical Commentaries ..... 447
Exposition of the Seven Trump- ets ..... 496
Gverett, (30maro ..... 606
Fomonos, Tommex ..... 624
Gajtbuta ..... 646
Gn presbuteranff propt ..... 696
Experience and Views ..... 802
fraber ..... 72
For ..... 168 ..... 168
Fofter，Is Mi ..... 6.50
Fimey，Rrof ..... 646， 695
（Hibbout ．．66，154， $160,163,295$ ， 502，503，504， ..... 534
（5егепіиз ..... 171，226
Gavin，Antonio ..... 168
Geddes ..... 168
（6xieらbad） ..... 387
（6）III ..... 391
（rreenfield ..... 430
Gage，History of Rowley，Ma引引 ..... 462
Golden Censer ..... 698
Golden Rule ..... 748
Senry，Mattbew ..... 103， 391
5ృales，Dr． 231，237，2：38， ..... 243
Harmony of Prophetic Chrono－ $\log y$ ..... 231
Sengitenberg ..... 226， 248
Historic Echoes ..... 321
$\mathfrak{F} u g{ }^{2}, \mathfrak{B i c t o r}$ ..... 355
Here and Hereafter ..... $3 i 6$
5orne． ..... 386
Seriduel ..... 461
Savens ..... $6 ? 6$
Suntington，Riftop ..... 646
5ubjon ..... 775
5vem foranbrede ©abbatelt ..... 635
Independent， $\mathfrak{N}$ ． 9 ）， 335，649， 699
Johnionh Encyclopedia ..... 47
すofefus ..... 187， 281
Yane马̄ville Gazette（W3is．） ..... 644
Jents ..... 769
 ..... 329
ritio ..... 292， 393
Surb ..... 395
Seith ..... 517
Reeman，©tephen ..... 633
fenedy，\％．Is ..... 633， 634
Gerfoot，Biffop ..... 646
Elond，Bifop ..... 72
Simbord ..... 169
Qodyart ..... 315
syell，charles ..... 459
£itd， $\mathfrak{y o f i a h}$ ..... 530
Sơthart，Wi． ..... 634
Ranfing State Republican ..... 646
Qemis，Brof． ..... 646
Maxiadelai ..... 157
$\mathfrak{M o}$ hbim ..... $153,158,163,447,448$
Mede ..... 153， 304
Merceros ..... 226
Montanus ..... 226
Mabden， $\mathfrak{R}$ ．$\Re$ ..... 321
Mine Explored ..... 386
Miller， $\mathfrak{W g m}$ ..... 449
Missionary Review ..... 562
Marty！ ..... 609
Macmillait ${ }^{50}$ ． ..... 599
Moslvaine ..... 646
$\mathfrak{M c M i l l a n}$, 2l．$^{5}$ ． ..... 652
Methodist（Wesleyan） ..... 748
Femton．Biftop，154，178，181，263，
267，271，279，282，336， 390 ..... 629
शemton， $\mathfrak{x i l l i a m}$ ..... 78
Melion，Dr．Tanid ..... 82
Nemon，Sjaf ..... 154
Mevins ..... 386
New York Tribune ..... $3 \approx 4$
News Letter，Welfaft（Srlano） ..... 696
New York Observer ..... 698
Osmalb ..... 164， 168
Dishaupen ..... 386
Olmitead，Brof ..... 469
Our First Century ..... 468
Prideaux 24，181，186，187，236， 250，258，275， 281 ..... 288
Paragraph Bible ..... 386
Porigriuら ..... 21
Public Ledger ..... 334
Portsmouth Journal ..... 462
Pomnal，（3udernor ..... 597
Patterjon，Dr． ..... 646
Present Truth ..... 655
Philabelphia＝Blabet Sun ..... 694
Forter，Rommanogr ..... 736
pentecoit，（5．F． ..... 749
Bollof ..... 808
Mollin 134， 267 ..... 272
Mante ..... 157
Rapin ..... 295
Religious Encyclopedia ..... 386
Rice，Dr ..... 447
Reformation，The ..... 662
Religious Telescope ..... 694
Ccott ..... 391，434，437
Staniey ..... 153,157
它cotts $\mathfrak{F}$ irfegiforie ..... 167
Stoctiū ..... 226
Sanctuary and its Cleansing ..... 233
Stonarb，Dr． ..... 250
Signs of the Times ..... 231
Scotts Napoleon ..... 313
Emith，Key to Revelation ..... 309
Scientific American ..... 348
Regifter oner forfattere. ..... 5
Sおolefielb ..... 481
Gears, Wonders of the World ..... 1.56
Gears, Guide to Knowledge ..... 16)
Gabinc, Ecclesiastical History ..... 501
Storrs, George ..... 563
Smith, Pbulip ..... 673
Statesman's Year Book ..... 599
Smart, 3. © ..... $6+1$
Stevenion, Dr ..... 643
Simpion, Biflop ..... 641
Seeley, Brof. ..... 616
Saint Silaire, 9M. Warthetemy ..... (i.19
Syriffe Teptamente, Det ..... 782
Samyers uye Teftamente ..... 732
Stuart, \&rof ..... 794
Gcott, ..... 48
₹ bier.a ..... 316
Thomplon ..... 421
socqueville ..... 50 s
Selmey ..... 464
somilend ..... 64
Tuttle, ईubion ..... (i24
Treatise of Thirty Controversies ..... 033

## 





| 1 Moicbog. Sibe | Eide |
| :---: | :---: |
| 1:3................. 520 , 771 | 19:5, 11, 21; 14:23, 24; 16:6... 484 |
| 2:1-3........................ 709 | :8:49, 50.................. 212 |
| 2:2....................... 6.33 | 29:39........... . . . . . . . . . 370 |
| 2:7.................. 454, 225 |  |
| 3:24....................... 395 | 1 gotucrucs ${ }^{\text {ang. }}$ |
| 4:9, 10............... 453, 4.54 | 1:5-9, 19, 2.5.............. 791 |
| 10:8-10,11........... 24,47 | 18; 19; $21 \ldots . . . . . . . . . . . . . . .405$ |
| 17:11.................... 480 | 21:8; 8:8................ 480 |
| 48:5........................ 489 |  |
| 49:9, 10................. 435 | *sougcrucs $\mathbf{3 0 g}$. |
|  | 19:15...................... 484 |
| 2 Woicbos. | 20:14-18................... 27 |
| 5:2...................... 557 |  |
| 7:17-21, 25............... 726 |  |
| 9:8-11................... | 2:12........................ 484 |
| 9:23....................... 735 |  |
| 10:21-23........ . . . . . . . . . . . $7: 26$ | Geras sog. |
| 15:17...................... 194 | 1:1................ . . . . . . . 21 |
| 19:4.................... . . 583 | 1:1-4; 6:1-1: ; 7.......... 232 |
| 20:8-11.......... . . . . . . . 710 | $4: 6,7 ; 6: 14 \ldots \ldots . . .6 . .61,242$ |
| 25:8, 9, 26: 30; 27:8. . 200, 201, 412 | 7:9.............. . . . . . . . . . 244 |
| 25:9, 40................. 395 |  |
| 25:16; 31:18............... 568 | Sthemiag ${ }^{\text {Pog. }}$ |
| 25:31, 32, 37; 26:35; 27:20... 430 | 2; 2:16; 6:15..... ......... 234 |
| 28:41, 43.................. . 419 | 9:6............. . . . . . . . . 484 |
| 30:22-30............. . . . . . . 247 |  |
| 31:13..................... . 483 | (Fithers ${ }^{\text {Sog. }}$ |
| 40:9, 10.................... . $2: 7$ | 1:1.............. 120, 177, 186 |
| 3 Moiebog. | 3:12....... . . . . . . . . . . . . . . 480 |
| 1:1-4; 4:3-6 16:5-10, 15, 16, 20-22 | 3obs 8 og . |
| . 770 | 9:8............ . . . . . . . . . . . 484 |
| 8:10-15................... . 247 | 23:3............ . . . . . . . . . 417 |
| 16:17, 20, 21, 30, 33.. 206, 207, 412 | 38:7............. . . . . . . . . 780 |
| 16:8...................... 769 | 38:22,23............. 722,736 |
| 16:33..................... 200 |  |
| 17:11,14.................. . 206 | Salmerme. |
| 4 Potcbog. | 2:7-9....................... . 573 |
| 13:11..................... 490 | 2:8,9............ $83,376,407$ |
| 14:34...................... 171 , 243 | 36:9....... . . . . . . . . . . . . 493 |
| 19:13..................... 454 | 37:11........... . . . . . . . . 439 |
| 22:25; 31:13-16...... ........ 401 | 37:20..... . . . . . . . . . . . . . . . 441 |
| 22.25, 31.13-16........... 401 | 78:54, 69......... . . . . . . . . 194 |
| 5 Mofcbog. | 78:68, 69....... . . . . . . . . . . . . 195 |
| 10:2, 5...................... 568 | 85:11............. . . . . . . . . 245 |
| 12:5, 14, 18, 21; 14:23; 16:2, 6. 665 | 91:1-10............. 657, 738 |

(826)
Regifter over Sfriftiteder. ..... 827

96:5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
$110: 1 . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~$
$10: 10-12 ; 32: 17 ; 51: 15$ ..... 484
10:11 ..... 482
15:16-18 ..... 553
17:24-27 ..... 27
25:8-11 ..... $20-24$
25:12; 29:10 ..... 214
25:30 ..... 735
25:30-33 ..... 479
30:4-7 ..... 491
49:39 ..... 177
50:25 ..... 722
51:9 ..... 693
51:25 ..... 65.5
Guefict
1:14 ..... 221
4:6. ..... 243
9:4 ..... 480
12:13 ..... 24
14:19, 20; 28:3 ..... 19
20:12-20 ..... 483
21:25-27, 31 ..... 211, 358
23:2-4 ..... 571
24:13 ..... 65 f
45:18 ..... 412
goet.
1:14-20 ..... 492, 728
3:3, 4 ..... 678
3:5. ..... 341
3:17 ..... 729
3:21 $343,664,714,735$
21 mos.
$9: 3$ ..... 656
Dbabing.
16 ..... 441
Sabatuf.
2:11 ..... 453
Eatarias.
3:3-5 ..... 409, 419
4:3-6 ..... 556
6:12, 13 ..... 784
9:10 ..... 785
Miatafias.
4:1 441, 556, 776, 786
Mattaub.
3:12 ..... 441
5:5. ..... 439
5:8 ..... 805
2; 3; 31:32 ..... 689
4:19-26 ..... 771
4:23-27 ..... 476


## Regifter oner Spriftifeder.





## Almindeliag daegilter．

2xabenbariugen，Betuoniagen af， 367 ； en feil sitel given bent，369；naar ffreven， 383 ；Formalet med bent， 370 ； $\mathfrak{y w e m}$ bent er tilegnet， 372 ；fan fortaaes， 371.
Maberbaringen 12，©ymbolerne porfla＝ rebe， 571.
gabue og luffe，Betybuingen beraf， 411.
Manbelig Qumented nutildags 694－700．
Qanben，at vare i ，llobyffets Betyb＝ niug， 384.
2bubef．r，Ђana eienommelige 刃efaling til 5 gerent 523.
Mctium，© ${ }^{2}$ aget ved， 286.
$\mathfrak{2 f g u t h o e n , ~ B e t y b n i n g e n ~} \mathfrak{a} \mathfrak{f}, 520,771$ ．
Marif，hans subjald i $\because$ nomeriget， 497.
Qlexanber ben Ctore，folfe Songe iret graffe Rige，62；bans wbelmodige Bebanding af de tongelige peritife Fanger， 65 ；Gats Svernod， 65 ；hats なqilestøsbed og Bod， 65 ；bans bur： tige $\mathfrak{B e}$ ocrgelfer， 134 ；Goorledes ban弓 æige blev delt i fire，184；en Opful＝ belfe af Dan．11：3，4，258，261； hans citerfommere alle bpoe intoen femten Rat，258；Mannene paa be fire Brentaler，fom belte hans Mige mellem fị， 261 ；beres $\mathfrak{L a n d m}$ made 261.

Mutiofus den Store，opfnloer इan．11： 13， 266.
2ntipas，நyem， 401.
Mntonins，Gans Dgo， 287.
Mre，hans Bagts， 703.
atrmenierne，（sirujomheder mod，335， 336.

Majel，Mavn paa Diœuelen， 769
$\mathfrak{M t t i l a}$ ，mebvirfede til $\mathfrak{R o m e r r i g e t s ~} \mathrm{ll} \mathrm{n}=$ bergang，504， 507.
औuguftis，Seifer，©fatteppfrevex，fulb＝ byrber $\mathfrak{D}$ ant， $11: 20,276$.

Babylon，פּyen，Beffivelfe af，51，52； （5yrus＇strbtagelie af，53，54，bens endelige $\operatorname{DDbelreggelfe,57,58.~}$
Babylon，bet igmborfe， 672.
Babuloniffe Rige，bet，（Guldfovedet， 47 ； naar bet blev grumblagt， 47 ；bets̄ llo＝ ftreffinig， 48.
Babylona kin，huab， 690.

 ell og den \｛amme，241，24．
Begiventeder 1 Maret 505 ef．Mr．294－ 297.

Befientelfe og Forncegtetic af にrifuc 410
Beljazar，Mabonnids Son rigjerebe fam＝ nten med fin faber， 53 ；hans ugubelige Gufeitebud 105 ；huorledes det endete， 111；poetiff Stilbring af，112－118．
Bernice，eggtet af \％utiofus，202；myr： bet af Yaodice 262.
Revifer for Sabbatens 5elligholbelfe， 709－711．
Bibelffe Ramue，Deres Fetybung， 29
Bileam，gans lare， 491.
Billebe，Det fore i ©an． $2: 31$ ，fremfit＝ lende Berbensiger， 45 ；eguet til at giøre Gadryt paa Rebufadue；ar， 46. Buldede，Tyuets，hoar， 625.
$\mathfrak{B i l l e}$ bets Ben betequer iffe bet fitlige og veftlige 刃om， 73.
Biørten，Symbol paa Mebien＝Nerfitn 133.

Rog，Sivets，409， 782.
Bonaparte，hans Exqnume om 2gre， 316；hans sog til 26gupten，317； Ђan弓 Menting om Muslaubs flautr， 329.

Wøger，gamle，huoraf be beftod， 433.
 mex， 253.

6ทnus，Squ af Rambufes，Ronge iber ften，Broderfon af תyarares eller 「a＝ rims，Mebermés Ronge， 61 ；indtog Gabnlon 538 f．fir．， 57 ；fom paa Ttonen ded Tariuj Dob，119；hans Rejaling om Spbernes Tilbagevenden， 61；hoor lenge han regjerebe，61； $\mathfrak{h}$ ans（ 5 fterfigere， 61.
Gefar，Sulius，tager Refalingen oper $2 G g y p t e n, 271,272 ;$ lob itg panvirfe af Sleopatra，272；opfyiber Tant 11： 18，19，275， 276.
（5ampbell，2t．beffriver Sefter， 636.
2age，de 1290,359 ；de 1335， 360 ．
Dage，be 2300，hoorfor iffe fortlaret i Dan．8，213；forllarede i 9．ふар．，

220－222；naar til ben bimmelfe §el： ligooms Menfelfe， 209 ；Deres afflut＝ nitg，412．
Dantel，hans $\mathfrak{B r o f e t i e r ~ f a n ~ f o r i t a n e s ̧ , ~} 5$ ； Daniel og （G；eftel，19，20；Dantiels $\mathfrak{B l a b s}$ bland $\mathfrak{B r o f e t e m e , ~ 2 0 ; ~ S a r = ~}$ fienbet ved hans Brofetier，21；hans Erofab，29；bans $\bigcirc$ phøielfe， 85 ；banร underfulbe $\mathfrak{B o n}, 215$ ；i Qopefulen，
 $120 ; \mathfrak{b a n s ~ 2 l l d e r ~ o g ~ T o b , ~} 21$.
aniels $\mathfrak{B o g}$ og Rabenbaringent ftaar Sibe om Sibe， 3 ．
Tarins Sobomamus．benfibite Songe $i$ Perfien far（erafentand，61；over： vumben i Slaget ped Prbela，62； bans jorgelige Enbeligt， 62.
Tavibs Magle， 411.
Te 144，000，huem be er，485，664，665； indbefatter bem，ber bor unber det trebje wublfab， 714
De bellig 3 Meajering med Srifub， $7 \% 3$.
Dent bellige Stab，Dens Mraal， 791.
Ten bvioe Gten，402．
Ten fommende ふxife， 638.
Bell lille aabnebe Rog， 542.
Den naabige Snblndelfe， 807.
Den tyrliff rusifite תrig，330－333．
De retfarbiges Yqn， 345 ．
De，fom har giennemitunget ham，boem， 378 ；buorlebes bisfe，der bode for lange fiben，fan fe frifus，naar han fommer， 379 ．
＂Det beftandige＂，hwab det er，190， 191 ； borttaget，Goorlebej， 294.
Tet broelige Saar lxgt，592， 593.
Te ti Jomfruer，Qiguelfen om，67t， 680 ．
Det tohornede $\mathfrak{D} y \mathfrak{r}$ ，et ©ymbol paa 2tmerifa， 597.
Te tre Bubjfaber gaar jammen， 700.
Te ugubeliges fortabelfe， 774.
Tommen，beut mberfogende，140， 141 ； Toun for $\bar{R} \mathbf{r i f t i}$（sjenfomit， 679.
Dragen，Situbilleobe，i én Sfiffelfe paa Satan，ien anben paa $\mathfrak{R o m}, 577,578$.
₹ura，Stedet for Mebufabnezars ftore
 Dantel＇s tre Mrebrobres Faithed， 93 ； Rebufabnezarg，Brebe， 93 ；beres $\mathfrak{P e}$ ： frielje 94 ；Miebufabnezars Smpendelfe， 95.

Tyr，et，frygteliạt og forfarbeligt，Symt bol paa Æiom， 139 ；fire，huem de er， 431.
Tor oplabt i 5 imlen， 427.
（Gfeүuร，Betybuingen aj， 391.
（Ffterfilgere af Mebufabne；ar paa Baby lo：t3 Trone， 53.
（Endens Tid，naar，303， 304.
Engel，ふrifti，দvem， 371 ；Menighedens．
392；（Engle ifte afoøbes Manber， 765
（5nof，levebe famtibig med $\mathfrak{H D a n}, 3$ ．
（5n ₹io，Tiber og en halv Tid， 170.
（Fsra，fif Befaling om at gienopbygge Jerujatem， 233 ．
Eufrat，sindbillebet，betegner gnab， 727， 728.
Guighed，i al，Wetybningen af， 712.
Sabergutet， 785.
Fare truer， 656.
Fem Jiaaneder，be，i 3 （ab． $9: 10$ ，til hoilfen Tib be gentregges，529， 530. तilabelfia，Getgoningen af， 411.
ifire Tyr，₹amels Syn om， 129.
Foranbritg af Tider og Sob，boad，170， 171.

Forbutb mellem Toberne og Momerne， 270， 281.
Forbunbふfyriten， 290
Foriplgelfe af be hellige， 303.
Forfogende Magter，af Mavn friftue， 588.

まorminditelien af tyrfift Sandomrabe， 334.

Forfiellen mellem Srifus og（5itb，375， 376.

Fortolfuing $\mathfrak{F i t e m e r , ~ t o , ~} 4$ ；Origenes mulifife Syitem， 4 ．
Frantrig，en guosforncstembe Magt， 304,305 ；广ulbbyrder Dan． $11: 36-40$ ， 305－315；fulbbyrder $\mathfrak{A}$ ab．11：7－13， 557－562．
 fetiens Juldurbelfe，325．

Gabriel，en af ben fornemfte engle， 210.
（3．K．₹omnfendes Bibnesbgrb， 598.
 Epfrige，501；תeifer MRajorians og Geifer Zeos zogt mod ham mijfoffes， 502， 503.
（Hfedebuffen，fom Symbol，forflaret， 178.
（ङjenfomit，frifti，fynlig， 377.
（3laj̉favet，hoab er Det， 430 ．
（3runblowen frcenfet， 652.
（Sircefemland，robberbelen af bet fore BiUede，62；Rarberen i Tan．7：6 134；Gjebebuffen i Dan．8：5 178； bliver（3jenfand for profetife Omtale efter Slaget ved 2 arbela i 331 f ． $\mathfrak{r a r}$ ， 181；beftaar til frorbundet med Ro＝ merne i 161 f．fir．， 187.
©uds $\mathfrak{F o l f}$ bevarer Berben， 41.
（3u）Segl，hoad er bet，480－485．
（Sulb，lutret i Slben，forflaret， 418.
（Supernør Pownal，bans bibuesbyio， 597， 598.

Ssagelfitorm，ben fibite， 737 ．
§armageddon，תampen yed， 732.
§elligbommen，iffe Jorben，193；iffe תanaans land， 194 ；iffe Menighe＝ Dent， 194 ；bent er forit Tabernaflet $\mathfrak{i}$ Drtenen，fenere ubvibet til Templet i Jeruialem，195；for bet andet den bimmelffe §elligbom，201；boorledes ben flutbe renfes，204－208；Sagens $\mathfrak{B i g t i g h e d}, 209,246 ; \mathfrak{i}$ Ђुimlent，Dent Storrelfe og Pragt， 439.
Fellige Strifter，beres Sarfjende， 23. 5emmelighed，（5）
Serafliug＇briftige forigg， 518.
jerrens Dag，Betyoningen af，384， 389. 5 imen og Yorden figr， 880 ．
jorn，bet lille，i Ban．8，itfe et Sind＝ billebe paa 彐utiofıs（spifanes̄， 185 ； men et Sindbillebe paa $\Re$ om， 187 ； tum frem fra et af be fire Sorn paa Wuffen， 187 ；uøtagtig fulbburbet af Siom 187－189；yidere forfiaret， 212.
Sorn，be tre，opryfte for bet lille §orn， 153－164．
5orn，et anfeligt，paa Bjebebuffen，for＝ flaret，181， 182.
 be， 182.
§orit，med 5 itue og $\mathfrak{M u n d}$ ，Sindbillede $\mathfrak{p a a}$ アavedømmet，140，145－150．
5 poveder，be fyo，forflarebe， 741.
§vibe flteber，Wetybuingen of， 419.
Sidipen，en（3jentagelfe af， 776 ．
Slobaaben，forublagte i Profetien， 534.
đrettefattelfe for $\mathfrak{F r a}$ abjeri， 758.
§̌sraels tolv ©itammer under Goange： liet弓 Tiosalber， 488.

Jerufalem，bets FDelxggeffe forubjagt， 24 ；tre ©ange indtaget af Babylon， 24.

Serujalems Beteiring af Tituణ，288， 291 ；fullbbyrber 5 꾜․ $28: 53$ ；288， 291.

乌efabel，ywem gun er， 404.
Jobanmes，boorfor gan bled lanbjor： vilt， 383.
Sordficelv，bet ftore， $\mathfrak{i}$ Qi引fabon， 456.
Suifinian马 Befaling，538， 300.

Ratolffe ふatefismer，Зionejbyrd fra， 633， 634.

Sirfe og ©tat i 9 furifa，640－65\％．
תittim，hoilfet Qand，2！e．
Sipften i Rirten， 697.

Kolouier，be forfte amertfanfe， 609.
תonitantut XIII，ben fiofte af 叉itens Fieifere， 533.
תonftantinopel，Beleiring og $\mathfrak{J i b t a g e l}$ fe af， 533 ．
תonlutucroigheden，Roms，afitajiet ai Suitiniant， 509.
Fogroes，Songe i ferifen， 518.
תrig i feimlen，naar，54， $57 \%$ ．
Srig mellem frantrige， $2(f g y p t e n ~ o g$ ＇yyfiet，315， 316.
ふriftub，hans muvarende segierina， 339；Kans tilfommende Regieting 339.

תunogiorelfeti om fififi Mienfomit，if e given af 2poftlerme eder Reformatis： reme， 670 ；tilbører bemue Slagt， 67.2 ； bens $5 \mathrm{mFang}, 676,677$.
Sunditab，Forbgelie af，348－355．
תumbitab om，hoad der foregane i Jim： leit， 539,340 ．
Syarareb，i Dun．6：1 falbet Warilis， 53.

Samper，fyo， 430.
Rand，ubdelt til Betaling， 314.
Zaobice，myrber 2trtiofus og fotter jin Son paa Sronen， 262
Laodicea，Betnbningen af， 415.
Sigheder mellem Duret i 2ab．13：1 og bet lille 5ormi Tant．7：25，591， 59 ．
Qidets $\mathfrak{E x}$ e，illuitreret， 801.
2od，Betyoningen af， 361 ．
$\mathfrak{E v j e j t a g e r m e , ~ g e t y o n i n g e n ~} \mathfrak{a} f, 388$.
Zquen，Sinobillede paa $\mathfrak{B a b y l o u , ~ 1 3 0 , ~}$ 133.

وRaantus Formorfelfe， 464.
Marturer，fom led Dpben unber Pape＝ valbets id，antageligt Antal，167－ 170.

Mebien：ßerfien，Bryitet og 2rmene paa bet fiore Billebe， 58 ；Dent forremite Tiforagetfe i bets 5iftorie，61；er＝ obrede Sabyton 538 f．Sir．og beltod $i$ 207 Mar， 134.
Menigheben，ben fibfte，ffal iffe ubryd＝ Des，656， 657.
Menigheder，be fyo，freffer fig over Gele ben evangeliffe sibsalber， 373 ． 374.

Mifael，hoem，254， 337.
Mitribates，biftaar Cajar i 2 gypten， 275.

Morgenftiernen， 407.

Mubamm danismen，denz Optomit， 518
Marfe，Eytet马，Guad， 627.
gabonuib，Den fidite Rouge i Babylou， 53.

Mationale Meformbexagelfe，ben，ons Formal， 650.
Savn，Det me，utiendt， 402.
Mebufadnezar，hans wile Fremgangs maade，28；et rosucerbigt［ref i han 3 Sarafter，42；hans ？omygelfe oj fitife Befaling，97－104．
Яe马emias，bans 5verv， 234.
Mordens Rouge，huem，201， 315.
nifolaiteme， 393.
Slilide，Slaget ped， 518.
Oboafer，regjerer ；Stalien， 510.
Dmocltuinger i Naturen， 758
Opitanbelfen，en farifilt，3＋1－3tt．

Drientalfe Gporysmaal，Det， $3 \geqslant t$ ．
Ottomanffe Rige，Tabet af bets llaf＝ hangighed， 539.
Walcologuร，Уoban，han Too， 530 ．
Tharadis，op＇aget fra Jorben，3at；gnor bet er， 394 ．
Parber，med fire joveder，hyab ben $\mathfrak{b e}=$ tegner， 134.
Batmos，Beffrivelfe af， 383.

Wergamus，Betybuingen af， 400.
Weter Dent Store，hans zefantente，326．
Blagerne，de fyo fiote，ubøjes， $7 \geq 0$ ．
Rolitiffe Forandringer $\mathfrak{i}$ Werben medlem 1817 og 1867， 648.
Pompejus intager jentialem 270；bli＝ ver uenig med（scefar， 271 ；flagter til 2 Egypten og bliver myrdet， 271 ．
Brofetient，bens Betyoning， 4.

Wroteftantiffe Rirfe，bent，iffe too mod jim Betjendelje， 687.
Brolemexus epifanes，unberfattet af hom，268， 269.
Wtolemœus（5uergeteg，fuldbyrder Dan． 11：7－9，263．
Btofemaus Filabelfus，fuldburber Dan， 11：6， 262.
Wtolemeus firopater，fulbwnrder Dat． 11：11，12， 265.
 der $\mathfrak{D a n} .11: 5,261$.
Wtolemante og Sleopatra fat under $\mathrm{ro}=$ merff Fommnderfab， 271.

Reformationen，beat ftore， 303 ；profetift formojagt， 583.

Metten fat，naar， 172.
 421.

Riget i $\mathfrak{M a b} .1: 9$, Betyoningen af， 380 ．
90 m ，Bentene af Sern， 66 ；bet jurcelte＝
 bea ftore ilbrode Drage， 571 ；Barber＝ byret， 588 ；bet ftarlagenfarvebe $\mathfrak{D y r}$ ， 741 ；føiger ejter（Srofenland， 66 ； leyger fig imellem til Forbel for $2(5 y$ gptent， 271 ；fuldbyrber Dant 11： $14-35,266$ ；fital i fin belte Tilfand veruare til Gnden， 77 ；ent falft $\mathfrak{A t}=$ venbelfe，67－71．
Romulus，til Spot falot अugutafuร， delt Iidite fielfer i Mom， 507
 329.

Hog opitiger i al（5nighed 762，763．
Hoften al be fore Dro，fom formet talte， 143.

Sabbaten，hoem foranbrebe ben， 637. Sabbuteni deatue 5̌ßholbuing er 5er＝ ritis Dag 386.
Salvingen af bet allergelligite，goad det er， 247.
Saracenerne og Tyrterne， 517.
Sarbes，Betyoningen af， 408.
Satan bindes， 772.
Segl，be fyp，forflaret，443－477．
Seterbindere，fun beres Mavne blives facatibe $\mathfrak{i}$ Qivets $\mathfrak{B o g}, 410$.
Эeteufus 冗allinifu弓，overvunben af ゆtolemteus， 264.
Seleufus Geranmus og 9ntiofus ben Store，fulobyrber Tan． $11: 10,264$.
Seleutus，Sytiens గonge，fulbbyrder DaII．11：5， 261.
Sifele unber 彐tteret，hoem og hoor， 452.
ভfopa弓，operpuıber af Mntiofus， 269.
Sluniugstanter，810－812．
Smurta，Betybuingett $\mathfrak{a f}, 400$.
Folens Formorfelie，461－464．
Spiritismen，ontalt $\mathfrak{i}$ ßrofetien，622， 623.

Statifiter，amerifamife，609， 610.
Stedet for bell 9hagt，ber fremitilue弓 peb Tyret med be to 5orn， 601.
Stientefalbet，467－470．
Stjerneverdenta，bens §ృerlighed，346， 347.
 622.

Straf，（5iraber i， 780.
Subens 「onge，261， 315.
Syn，Bantels，i תap．10，Tiben for， 249.

Syrien giont til an romerf ßrovins， 219.

Syv Manber， 375.
Syuende：「ags Moventifter，Blabe of Boger， 705706 ；Pionferencer og Misfituer， 706 ；goorlebeら Demucsiti＝ jombed fulobyrber ben tredje Engels Buסftab，707， 708.

Zaalmobighed， 413.
Tangheb i bunlen，goorfor， 494.
Segu！©ol，Mrame og etiputer，sud ренbiuger bejparede，470－475．
Fheodorif，Ditgoteren， 508
Tiberius，反eajer，fulbourber Dant．11： 21，22， 277.
Tiben for ben trebje（fugela wubfabs ほortyubelfe，701，702．
Tiben for bet babylonifte fangenfab， 33.

Tiben for（5ubs Riges 〇prettelfe，78， 79.

Tiben for $\mathfrak{K r i f t i}$ Daab og Sorßfaitelfe， 280.

Tiben for Pavedmmets lindertryfel： Sesperiode， 303.
Tiben i Dan．12：1，337．
Tiosreguing，benfriftelige， 237.
Ti Sorn，de，fremftiller be ti Riger，ber opftod af det gamle Momerrige， 72 ； bigie ti Riger finbes entm it be mude＝ rembe europaiffe $\%$ Iiger， 83.
₹itler，Raverine har vedrjendt fig， 164.
To almindelige Spitandelfer， 773.
Toqueville $\mathfrak{B i d n e s ̆ b y r o , ~} 598$.
To sroner，423－425．
Trebeling af 凡om， 291.
Tre（Fange pendt op og ned paa， 211.
Trebjeolen af Stabningerne，Gentyder til $\because$ Moms ti Dele， 501.
Tremandiregiering．285．
Trolbmanbent，guem var be， 34 ；Stri＝
den mellem dem on Nebutabue ar og
 ies i deres Mederlag，36，39．

इyatira，※etyoungen af， 104.
Sytife，bitelp ybet det，3s3；efflarer Srig med ortantrige，317 ；fulobytoer Tan 11：40－44，318－321；Det弓 かrem－ tio，3203－333．
Etrerte paa Bullebet betegner det famme ［om fevmente paa Dyit， 71.

1tomyt，der auvendes paa Reifus，sins， $: 36$.
llger，be［ytti，en Del af de 2300 Dage， 205,226 ；naar be begyrde， 931 ；mel＝ lentlggende ₹ibjbeftemutifer，234－ 241 ；utar be enbte，231，232；Эigbe＝ ben af dente kibsregning， 243 ．

Bande，fijmbolft Betubning af， 743.
Welitguelfen，wed Enben af be 1335 Dage， 361 ；lovet bem，fom holber万ertent Bud， 806.
Berben，ent rent， 440.
Wiouer de to， $501-563$.
Bibuesbu b af 2bventifter，228，231
Wimbere boldes，opfylot，4s6， 487.
Binde og 5 av fom Symboler，forflaret， 130.

Wotbsiment，凡omerne，Dan．11：14， 267.

Brede，நедиінgerıe弓，564．
Beber，et ङumbol，fortlaret， 177.
※erres，gans valoige 5xar， 255.
2 2cloite，be $24, \mathfrak{g}$ gem be er， 428.
Dolreggenbe Bederituggelighed，ben， oprettet， 207.
Qientalue，Betybningen af， 419 ．


[^0]:    ＊）Demue Deling blev fulbjput melfem Marene 351 og 483 ef．Kir．Demne
     4be 2arbimbrebe til narved Glintningen af bet jte．Sanvidt pi ved，er ber ingen §iftorieffriver，fom ontaler $\mathfrak{B e g n n b e l i e n ~ a f ~ D e t ~ r o m e r i f e ~ M i t g e s ~ D p l ø ~}=$ ning tioligere end 351 ，og iugen，font reguer Elutuingen af Oplosuringstiben fenere end 483 ．Ter er forffellige Meninger blaubt fifitorieffriverue angaaende be mellemliggenbe \｛arstal eller nen beftente ₹id，ba huert af be ti Riger opfitod af bet romerife $\mathfrak{H i g e s}$ Muiner．Wette er itte fa unberligt，mar man betenter， at ber berffebe megen \％orditriug paa ben इib，at ber foregif mange plubjelige
     fom angreb \％iget，trybiebe og atter frybjebe Gueranbues Bei fom i en Qabyrint af §ovirring．Menalle §iftorieffrivere er enige ombette，at $10 \Re$ §iger tiliitit
     hed fige，at be fremfom paa berr sid，fom ligger mellem be odenfor neonte Aarstal，nemtig $351 \operatorname{og} 483$.
     forffedlige Kiber i beres Ђyiforie har herffet over forftiellige Dele af bet romerffe Rige fom farifilte ig uafbwige ॠiger，fan（uben Senfon til Tident for beres æigers 〇ptomit）opregnes faaleoes：Sunnerue，Əitgoterne，Seit－ goterne，Æranterne，Banbolerne，©ueverne，Rurgubberue，Serulerne，\｛inget＝ datierne og Yombarberne．jorbinbelfen mellem bisfe og niogle af nutidens Foffeflag i＇（suropa \｛pores．enomu i beres Tiavne，faafom（England，Burgundien， Qombarbiet，Franfrige of．f．Sabbaure forfattere fom Galmet，Faber， Rloyb，Scott，Barues o．fl．er enige om at opregue bem paa benue 刃laade．Sé Slutningen af ßarnes＇\｛umerfnnger over ©an．7．§ap．

[^1]:    *) Sort efter at bisje Srb bled nedffrewne, bled Mapoleon ben trebie, bemue "Berbens formbentente Mionart", itpot fra tronen og Dode vanceret og forlabt,
    

[^2]:    Dan．and Rer，－Danish－Norwegian． $\mathbf{7}$

[^3]:    

[^4]:    
    Dan．and Rev．－Danish－Norwegian．

[^5]:    ＂（ry bu 中witan？なりb ba bine Truf， Suis bufle ：habfel bar mig fyldt med Sftaf！

[^6]:    *) Se fatolfe תatetismer og ben liale Traftat: „boem forandrebe Sabbaten?"「amt Brerfer angaambe Sabbaten og Yoven, fom faaes hos ben Jnter= nationale forlagsforening, (5ollege $\mathfrak{B i e m}, \mathfrak{M e b r}$.

[^7]:    *) Xigeiom Blage faar i fortubelje med Bleiel, et morjt Mawn paa ucuate Rebifab.

    Sverf. $\mathfrak{A n m}$.

[^8]:    ＊）De Dro，fom i banffe og norife ßibler er overat：„Saa fital Felligbommen
     beit engelife Ribel pueriat：＂ihen shall the sanctuary be cleansed＂
     Doeri．Anm．

[^9]:    

[^10]:    ＊）Bortlaringen af bisje profetifle Berioder grunber fig paa，hoab man falber
     Aar，overensftemmente med ben Megel，man folger，naar man tyber Sfriftens
     $\mathfrak{i}$ bỉfe Syner i ミan．8．og 9．Sap．er fumbolff fremgaar flart af ßroietiens
    

[^11]:    enbe bette Yiuntt, par: Fan regner fra 538 f . Sr. ned til vore Dage, onifater © end 2400 Mar. Men hiz Suntets 2300 Dage fat tages efter $\mathfrak{B o g i t a v e n , ~ G a r ~}$ man en §id af fun list over $6 \frac{1}{2} 2$ ar, gnort Rigerne ftulbe beftaa og be ftore Begivertheber forgaa, fom er fillebe os for Diie, - hoiffet er taabeligt at tro!
     Tid)
     Horæ Apocalypticæ, $\mathfrak{B b}$. III, ©. 241, og The Sanctuary and Its Cleansing,
     gierniug, at ßrofetierne nirfelig for Tiben er furbbyrbebe overensfitemmente
     Dette vil man finde giemtemgaaenbe $\mathfrak{y}$ \$rofetien om de 70 Uger og alle be pro:
    

[^12]:    
     \&ecrerembebe. 5vorlebes funde gant Tjenefte begynde 2ar 27 ef. Pr. og han fefo alligevel ware faa gammel, fom Eufas navner? Dette Spprgsmaal
    
    

[^13]:    14. Bers. $\operatorname{Og}$ jeg er fommen for at oplyfe big oln, gnab ber ffar vederfares
    
[^14]:    Stormen paa $\mathbb{C u}^{\text {uillerierne. }}$

[^15]:    *) Siben poenfaaende blev frevet, er Turfiet blevet end yberligere joaffet, ibet Bulgarien i 1908 har evtleret fig helt aafbengigt, og Bosnien og Serzegovina er bleven indlemmede $\mathfrak{i}$ Diterrig=llagarn.
    $\bigcirc$ verf. $\mathfrak{A n m}$.

[^16]:    Dan. and Rev. - Danish-Norwegian.

[^17]:    ＊） $\mathfrak{F}$ Den nye norfe Operfattelfe（af 1904）forefomnter Werfet faalebe弓：„Jeg er
     magtige．＂Sgiaa ben Sperfettelfe，ber benyttes i Dette $\mathfrak{B a r f}$ ，har io：„ferren （अub．${ }^{\text {＂}}$

    5 verf． $2 \mathfrak{m m}$ ．

[^18]:    ＊）Enaj be apotryfifie Boger（paa（fngerfe）．

[^19]:    ＊）Den nue norfe Dverjattelfe Gar＂Ribs̉dœien＂．Sverj．Ynm．

[^20]:    Dan. and Rev. - Danish-Norwegian. 30

[^21]:    

[^22]:    ＊）Enfelte Fiftorifere har uæont 1448 jom Tidspuntet for berme $\mathfrak{B e g i v e n h e d}$ ； men be bebite Sitber golber paa bet her naonte Marstal， 1449 ．Se Cham－ bers Encyclopedia，Yrt．Yalcologos．

[^23]:    ＊）Deri ftemmer $\mathfrak{Z o r t o l f e r e ~ g a n f f e ~ a l m i n b e l i g ~ o p e r e n s , ~ a t ~ d e ~ t y d e r ~ Y o r u b i g i g e l f e n ~}$
    
    
     og de ftore fantoner，newnte Magt anvenbte，mebens $\mathfrak{F o r u b j i g e l i f e n ~ f e r l i g ~}$
     beryttedes，pg det tilfeft．Barnes mener，at jaa var Tilfaldeet，og nogle Srb af（Gibbon beftiter denue Mening（＇̉b．IV，©．343）：＂De uaflabelige

[^24]:     ffetter og Ranoner." Seer har mant io et goot Bevis for, at Tyrferme bengttebe Puffetter, og bet lader fig dernceft iffe beitride, at be $t$ fin almindelige frigs. For fel tornemmelig fixnipebe tilyeft. Sen Slutning laber fig berfor goot for= foare, at be bengttebe Sibvaaben tilhef, gnordeb be altiaa nøie fuldfyrbebe
    Brofetien overensitemmenbe med ovennæunte billedlige Fremitiling.

[^25]:    Dan．and Rev．－Danish－Norwegian． 35

[^26]:    ＊）Increase of Crime，af $\mathfrak{D}$ ． $\mathfrak{T}$ ．Taylor，Side 5.

[^27]:    Dan. and Rev. - Danish-Norwegian.

[^28]:    *) For vibere Bibuesbyro angaant bente گag vil pi henvife Rxjeven til Konen 5vem foranbrede Sabbaten?" Der faaes yos ben snternationale Fortaģforening, (Sollege $\mathfrak{B i e w}$, Mebr. I bette Sfrift finbeg ogjaa libbrag af fatolfte forfattere, boorwed bet Bevisforelfe gienbrives, boortil man al= minbelig itpter fig for at godtgiøre Sonbagets Berettigelfe fom Gabbat, og booraf man fer, at ben ene og alene har fin Berettigelfe af ben fatolffe תirfe.

[^29]:    *) Se History of the Sabbath og andre Barfer over Dette (Emme, ber faaes hos ben Snternationale Forlag forening, (Sollege 3 Biem, Mebr.

[^30]:    ＊）Siden Dette blev ffrevet，er ber taget et fort og aigiorende Sfribt Genimod Spaacelfen af utente Maal，ibet be proteftantife firfer i be gorentede Stater har bantet en Sammenflutuing ibet Dieme veb en faltus of famlet
     Styrelfe til
     Mew Youf，i Yovember 1905；Det nefte Mode blev holdt i Philadelphia， Pa，is Serember 1908． 32 proteitantife firtijamfund er ned ibente Sam：
     til bem．

[^31]:    *) $\mathfrak{Y}$ derfigere $\mathfrak{F o r f l a r i n g ~ o v e r ~ b e n t ~} \mathfrak{D e l}$ af $\mathfrak{y}$ ornouggelfen vil man finde $i$ Rogen "Mationernes Unber", tilfalgs bos ben "intenatmonale jorlagajorening,
    

[^32]:    *) Som et Soveductik om Dette Spargmaal vil wi bewife til bet af s. M. andrems foifattebe Gard, History of the Sabbath and First Day of the Week. Fer bupfes Epgrasmalet med Jeminn til begge Tagene grundig babe fra bibelft og hiftorift Stanopuntt. ©Segian, „yom foranbrece Sab:
    

[^33]:    *) Bir man ie Meningen af bette Ubtryt oungagelig drgitet, jaa lafe man
    
    

[^34]:    
    
    
    
    
    
     man Disle ogfan regnes med beri. Da de us opftare i ben farlige Spitan: belfe (Fan. 12: $2:$ Mab. 1:7), fom finber Eteh, war (
    
    
     opthan of Mraven bubelige, tilles be ved eiben af be troente, ber iffe bat
    
     Shat, it Sidblif. Eateon Pan bet, oment be bat verett $i$ (sraven, figes
    
    
    
    

[^35]:     Worbindelien mellem 14．og 16．Wers bibehotbes．J Soerensitemmelje ger： med bar ben nye amerifarife Dvericttelfe（The American Standard Re－ vision）：＂Og de famlede bem＂o．f．v．；ligetebes ben nye banfe Doerict teffe af bet nye $\mathfrak{x}$ fitamente．

    Sveri．Mnm．

